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1 Editorial Note
Foe lhe reconstruetion of me original Latin texto we have laken the oldeSl
manuscript, S. as the base ror OUT text, comparing ir with al! other
manuscripts and changing il where necessary. We have inserted normal
modero puncruation lO make the text easier to read. The critica! apparatus
gives readings ooly of [hose manuscripts mar diverge fram the preferred
reading. A word which appears within a Jine more than once is indicaled
fram its second appearance by an exponen!. We have followed the
alphabetical arder oC the sigla of [he manuscripts ror the arder of variants.
The eight manuscriplS have been fully collated. To decide the preferred
reading we have somerimes resoned lO comparison with an Arabic
manuscripl (Tehecan, Mahdawi 503) and somelimes wilh lhe Spanish
translation Libro de la faysotl deli spera, el de sus figuras el de sus
huebras de ullsabi de orieme que ouo nombre de Cozla made at the court
of King Alfonso X.
In order not to enlarge the apparatus, we omit variations of word-order
in the manuscripts and orthographic variations from manuscripts or lhose
wilhin a given manuscript. We omit also the variations in lhe use of
quilibel / quicumque, in lhe substitution of super for supra, of orizoma for
orizomem, in the gender of dies. We have always preferred -ci - lO -li -
before vowels; and the variants forms of words or symbols for numbers
have nOl been reported. For numbers we always took lhe Arabic numeral,
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me most frequent form in the manuscripts.
This work was done by Richard Lorch and José Martínez Gázquez in
collaboration and points of difficulty have been mUlually discussed. In
particular R. Lorch wrote the introduction (sections 2 and 3) and J.
Martínez Gázquez prepared the edition of me latiD (ext (sections 4 and 5).
It is a greal pleasure for us [O acknowledge the assislance we have
received from the Institur fur Geschichte der Naturwissenschaften of (he
Universilat München for microfilms and bibliographical matters. We are
especially grateful ro Professor Mensa Folkerts for his kind reception.
Charles Bumen rcad a previous draft of the paper and made usefuJ
suggestions and corrections. Finally, Nadia Petrus gave us mucll help in
(he final compaginalion.
2 Introductioll
Qus~ ibn Lüqa (ca. 820-912) translated many Greek and Syriac
scienlific writings inlO Arabic. MOSl of mese were medical, but
translations of Archimedes' Sphere a"d CyU"der (from Syriac) and one oC
me lWO translations oC Theoclosius' Spherics are attributed to him in the
respective manuscript traditions1• He also wrote works oC his own and
among these is a treatise, usually in 65 chapters (huI see below), on the
use oC the celestial globe, or sphaera solida. There are numerous
manuscripts - Sezgin lists over tbirry2 - and two different dedicatees
are to be found in the manuscripts: Isma~ ibn Bulbul, me vizier
[879-890] of Caliph al-MuCtamid, and Abü 'l-l;Iasan cAbd AlIah ibn
yaJ:tyal . According lo Ibn al~alal), Abü $aqr tsma'1l ibn Bulbul was the
palron for whom Is~aq ibn f:lunayn translaled Ptolerny's Almagesc from
Greek.4 The number of chapters in the various manuscripts is nO[
constant. Thus Krause reports Istanbul manuscripls with 63 chapters (Aya
Sofya 2633; the headings oC chapters 62 and 63 quoted by Krause
correspond in content with chapters 64 and 65 of MS Tehran, Mahdawi
503), 65 chapters (Ahmel JlI 3475, Esat 2015) and 67 chaprers (Aya
Lon::h (1989), p. 96 and (1996), pp. 164+t65.
1 Sezgin, GAS Vl, p. 181.
J Steinschneider (1893), p. 552; Worrell (t944), p. 285.
Kunitz.SCh (1974), pp. 22-23.
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Sofya 2635).5 Here we may mention MS Paris, Bibliotheque nationale de
France 2544, ff. 79v-83v, in 25 chapters. The heading of rhe last chapter
is almosl identical to lhat of chapo 52 in MS Mahdawi 503, though the
following text is noL Similarly, the heading to chapo 5 in the Paris MS is
the same as the heading of chapo 10 in MS Mahdawi 503, though this time
the following text is similar. The text in MS Bibliotheque nationale de
France 2544 is probably an edited selection of the chapters in the 65-
chapter text. We are not yel able to decide on lhe transmission of Qus!a's
text or even to say how many redactions of it there were.
A 65*chapter text of the Sphaera solida was translated into Latin,
apparently from Arabic. This translation is edited from lhe eight known
manuscripts OOlow. An Arabic text of the Sphaera solida. also of 65
chapters, was translated into Hebrew by Jacob b. Makhir (Profatius) in
Montpellier6. Sorne manuscripts would date the translation to 1256, but
Steinschneider doubts this, OOcause Jacob says in the preface lo his
translation of lbn al-Haytham's Conjigurarioll ofthe World, firmly dated
to 1271, that he is nor one of lhe translators1 . In sorne Hebrew
manuscripts there is an extra section on the construction and inscriprions
of the glooo8• The Hebrew was further translated, also in Montpellier,
into Latin by Stephanus Arlandi of Barcelona in August 1301 (see OOlow).
The Sphaera solida was also translated from Arabic into Spanish, ca.
1270, at the behest of King Alfonso X. To the 65 chapters of Qusta four
were added at the beginning, describing the construction of the
instrument, and one was added at the end, on making an auxiliary
quadrant (although one was described in chapo 53) and on finding the
rasyfr. The Spanish text was further translated into Italian in Seville in
1341'.
From a comparison of the 65 chapter-headings in MS Teheran
S Krause (1936). pp. 458460. In lhe lasl calegory he puts Ahmel III 3505. which has 65
chaplers. and Aya Sofya 2637. which has 23. His categories are based on lhe beginning
of the lext.
6 see lhe litle of Stephanus Arlandi's Lalin translalion quoled below.
1 Sleinschneider (1893), pp. 552-553 and 560.
I Steinschneider (1893), p. 553.
9 For the Alfonsine lext see Samsó. "Qusta ibn Uiqa and Alfonso X on the Celestial
Globe" in this volume.
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Mahdawi 503, the direct Latin translation and (he Latin translation from
Profatius' Hebrew ir is deae rhal Ihe problems solved in aH thrce are the
same. BUl since a few spot checks show rhat rhe direct translation is
sometimes very literal and sometimes interpretative. we should oOlsimply
assume that me underlying Arabic text is the same.
2.1 The Latill Trallslatioll from lhe Hebrew by Stephalllls Arnaldis
Of this translation (hefe are al ¡caSI three manuscripls:
Salamanca University 2621, ff. 17r-21 T, 15e. 1O
Wolfenbüuel 81-26, ff. 116r-121v, ISe.
Berlin, ¡al. Q 581, ff. lOv-21v, 15e.
tI is possible rhar rhe following manuscripts a[50 conlaio Ihe text:
New York, Columbia University, D. E. Smilh Collection 29, ff. 47r~
74v, late 16c.[1], ltaly. Inserted between books 2 and 3 of a
treatise 00 trigonometry. Incipit: "Sphera est corpus salicum
rotundum ... "11.
Palermo, Biblioteca comunale 2 Qq E 5, ff. 1-28, 14c. The hand~
written catalogue statesl2 , "Tractatus de sphaera solida, sive, de
astrolabio sphaerico, composirus anno Domini 1303, in 4°".
Karlsruhe, Badische Landesbiblioteck. Lichtental 31, ff. 208r-211v.
15c. lncipit: "Spera est corpus rotundum sicut... "13
The Palermo manuscript is probably the "Tolius astrologice ... " text
by Johannes of Harlebeke, since this is usually said to have been written
in 1303.
Two leXIS have a similar incipit lO Stephanus' Latin, "Spera est corpus
rolUndum ... ", or to the opening of Chapter 3 of lhe direct translation,
10 See Beaujouan (1962), p. 166.
1\ De Ricci and Wilson (1935), p. 1278.
1I We are gr.lleful tO Menso Folkerts for this reference.
Il Wrillen al Erfun. Information froro typescripl catalogue by Menso Folkens, 10 whom
many Ihanks.
QUSIa ben LlIta: De sphera uoll/bUi 13
"Figura celi hec esto Celum rotuodum est sicut pila.", but are oot our texto
First, MS Jesus ColIege, Cambridge, Q.G. 29 ff. 181v-187r, "Spera est
rotundum et globosum corpus ... ". This is a general, elementary
description of rhe heavens; whether it has anything to do with rhe previous
text, ff. 179r-18Ir, "Ut testatur ergaphalau, absoluta non potest baberi
alicuius rei notitia ... ", is not clear l4 • Secondly, MS Paris, Bibliotheque
narionale, nouv. aq. lar. 625, ff. 50ra-51 vb, "Spera esl corpus rotundum
sicut pila ... ". This is a descriprion of the heavens after rhe manner of
Sacrobosco's Sp/iere, though in seven sections, and even ends Iike it, "...
aur deus ne patirur quod tora mundi machina dissolvetur, amen"15. There
follows "Explicit tractatus spere breviler recoJlecrus el scriprus erfordie
Anno domini 1350".
The origins of Stephanus' translalion are stated in the introductory
sentence l6:
Incipit practica spcre solide cum utilílatibus suis; et fuil líber ísle translatus de arabieo
in hebraycum in Montepcssulano pcr Prophatium Judeum el postmodum de hebrayco in
latinum pcr magislrum Stephanum Arlandi phisicum Barchinonensem anno Christi 1301
mense augusto. qui euro de certis capitulis reduxit.
The explicit is uninformative. Stephanus Arlandi is mentioned by
Sarton 3;s having possibly translated Qus!3's Dietarium and also as the
vice chancellor mentioned in Montpellier records for 1319Y Two
examples of chapters that he "reduxit" are chaplees 34 and 35 00 the
always-visible and always-iovisible stars respectively: 18
Capitulum 34m ad sciendum que slellarum fixarum in spera descriptarum non occidunt
in onronte.
l' The College Library kindly allowed a reproduetion of the relevant pages to be made. It
is a pleasure to Ihank Frances Willmolh, of this library, for patiently answering questions
aboul !he folialion.
u Compare the end of Sacrobosco' s Sphere: • ... Aut deus rJalure patitur. aut machina
mundi dissolvelur", quoting Dionysius {he Aeropagile: Thomdike (1949). p. 117.
I~ MSS salamanca 2621, f. 17ra. and Wolfenbütlel 81-26, f. 116r. MS Salamanca has
·hebraycum" for "hebrayco· and ·barchinone" Wilh a sign of abbreviation.
17 Sanon (1927-1948) I1I, pp. 426-427.
11 MS Salamanca 2621, f. 19r a-b.
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Polum eleva se<:undum latitudinem orizontis el revoluta spera revolutione completa
vides stellas que sunt circa polum non occidere in orizonle.
Capitulum 35l ad sciendum stellas fixas que numquam apparen! in orizonte.
Pone polum secundum latitudinem orizontis el volve speram revolucione completa
et omnes steJ1e fixc que non ¡angum orizontem non '1idebuntur in orizonte illo.
Al lhe end of the text Stephanus added a chapter on making [he
sphere19;
Ista sunt que scripta eran! in arabico solum.
Capilulum ultimurn de compositione spere solide additum a magistrQ Stephano Arlando
translatore
Fac speram precise rotundam cuiuscumque quantitatis volueris. lamen nota quod
quama quamitatís fuerit talllo ibi plus scientia apparebit. Deinde polos tuas eligas ut
linea < ro > equatoriam l possis signare precise, inI qua facias 4'" partes per 90 divisas.
Qua habito circulum3 meridianum constituas' dividens speram in duas partes equales per
mundi cardines lranseunles. Isti enim duo circuli sunt operis fundamentum. Quibus 3"'
additur necessarius sicut ipsi qui círculus anirrullium nominatur, cuius declinationem
aecipe versus aquilonem et austrum quam panunt omnes aUlores. Quos per 360 dividas
per quinarium procedendo. Sed cave~ in posicione sigoorum quia pars unius signi
quandoque est in constellatione alterius, ut cauda arietis est in < tauro et> cauda leonis
in virgine et sic de aliis, ut sapientes astrorum docent. Stellas vero fixas principales in
constel1ationibus ipsis secundum earum longitudinem et latitudinem ab observatoribus
approbatas in hoc instrumento locabis ponendo filum in polo anico longitudinem et
latitudinem mensurando.6 deo gratias.
1. equatorium S. 2. in am. S. 3. circulum repet. S. 4. constiluat W. 5. cave am. S.
6. finis add. W.
There is anOlher text in MS Oxford, Bodleian, Can. mise. 340, ff.
25r-43r, ?15c., equally ascribed to Stephanus. lo general it is much
looger. Here the added sectioo 00 makiog (he instrumeot comes at [he
beginoing. Both in this section and in [he body of the tex( me language is
sometimes similar to that of MS Salamanca 2621, sometimes reminiscent
of it and sometimes different. The beginning of (he text runs20:
19 MS Salamanca 2621, f. 21r a-b (S) and WolfenbütteJ 81-26, f. 121v (W).
10 MS Oxford, BOdelian, Can. misc. 340. ff. 2Sr·26r. The Latín is often obscure and it
ma)' be that it has suffered in copying. For instante, "Sive precedatur imaginum posilUra
hoc modo" might have been originally ~Sic procedatur imaginum positura hoc modo".
But apan from punctuation and a few additions the text has been left almost as found.
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Incipit tTlletalus de Sphera SoIK1a COSIe ben luce: grcc:i de baldac Iranslatus ab Slephano
amaldi barchinonensi.
Capitulum primum. Huie operi verol ad honorem dei et ad flllClificandum amicis ego
predictus Stephanus ístum capitulum composui, quod compositiooem contine! instrumenti
quod ncc in arabico nec in greco habebalur. librum enim sine instrumento el
instrumentum sine libro quasí lampas mortua comprobatur. Fae ergo spheram rotundam
cuiuscumque quantitatis primae volueris. ligneam vel eream; sed si ligoea fuerit. plano
lineo involvatur eam cooperiendo de gipso id ese barinium [11 el. si vis. postea de
argento. Dehinc pollos mundi eligas el possis signare lineam equatoris1 prime signando
ab eis dcclinationem pollorum zodiaci versus aquíllonem el austrum 23 graduum el SI
minutorum secundum Ptolemeum ~ capitulo diclionis S... ut sk circulus zodiaci
oonstitwllur precise unus. Unde Ptolemeus dictione S' eodem capirulo almagesti ait.
·signavimus duo puncta opposita et pooemus super ea doos polos. super quoí
describemus orbem magnum in superflde orbis medii signorum. el describemus super
alíos doos polos ipsum orbein exiSlentem super angulum quasi rectum. el incipiemus ab
una duarum sectionum orbis signarum dividendo quemlibel circulum magnum in 360
portiones equales per quinarium procedeodo". Deinde signavimus (2Sv] quandam
annillam 8- spherne afixam super ulrosque pollos atque puncta eropicorum duorum
descripta. que etiam locum unius coloris obtineat. in qua cadet divisio graduum
prediclorum. Sed secundam annillam faeiemus maiorem eXlra essentiam subSlanciae
spherae ex substancia forti fere contíngcnletn ipsam speram cum amplitudine superficiei
suae inlerioris cum divisione graduulll iam pretacta. et haec meridianus dicitur. Hoc
faclO ponemus colorem spherae similem colori celesti ipsius noctis cum claritate stellata.
Coluros cum predicto 12 lineando non multum varios a colore eOlius spherae ne
diversitas colorum destrual similitudinem exemplorum. sed positionem coloris. Sive
p~tur imaginum positura hic modo: pone fillum cum almuri in polo zodiaci
propinquo artito el cum ea quandam lineam pergameni coius Jongitudo ab ecliptica ad
dictum polum extensa sit per gradus 90 divisa in qua laliludinem stellarum accip;es. Tum
ecliptica < ID > longitudinero computamus inehoando a medio signi computare secundum
varietatem tabularum imaginum Slellarum fiurum ipsius plolemei. sine quibus nulla
sphera fiel alicuius valoris. el super quamlibet imaginero el stellam prineipalem in ea
super mansiones lunares sua nomina describemus. Ex tune circulum hemisperii per 360
exigi divisum el per quartas 4- consignatum faciemus scribendo in eo: septentrio.
meridies. oriens. occidens. onus meridionales. occidentales. el septentrionales. UI sic
clarius opera videamus. Consequemer meridianum super ipsum orizontem erigamus. utl
[26r] possirnus artieum' deprimere vel elevare. Sed arcus ipsorum c1imatum cum fcrris
sibi sede de inferiore cum substentaculis suis afixis quartas 40r orizomem clavo habente
duo labia fixo pcr medium sedis et tentnte dictum meridianum super zenil i\1ius civitatis.
erit opus completum cum dei adiutorio qui nos duxit ad notitiam compositionis l3m
nobilis instrumenti. In fine vero addam huic operi alias utilitates sine quadrante que
<nec> in arabico nec in greco ta<n>guntur.
<:apitulum 2- Ad sciendum nomina spere solide divisiones el nomina SWI. Spera est
instrumenlum coius cenuum est lerre ...
l. pro sed re¡Hr. MS. 2. id est equinoctialis supra MS. 3. ut r~pel. MS. 4. scilicet
16
polum supra i\fS.
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The translation oC the terro smlll al-qibla in chapo 55 is zenit
da/quabilla, almost a transcriplion, wbereas Salamanca 2126 (in its chapo
57) has /w,as sarracenonun and !loras mallumet a/kabula (tbe direcl
translation has direclum contra civitacem oracionis, also chapo 57). Tbe
confusioo oC the direction oC tbe qibla wirh prayer times is also lO be
found in MS Can. mise.: against chapo 56 mere is a marginal note:
Nota hic quod Sarraceni habent duas horas in quibus adorant, scilicet unam in die el
aliam in nocle. el illa hora in qua adorant in die vocalur dalquabilla; modo si vis scire
¡JJam horam, fae ea que sequuntur. Et scies.
Chaplers 33 and 34 of MS Can. mise., equivalem to chaplers 34 and
35 in the Salamanca MS, are llOl compressed as aboye. In ract, except for
(he iasl three Iines (OUl of sixteen) it follows MS Mahdawi 503 closely.
It is possible lhat Stephanus firsl wrOle lhe texl in MS Can. mise. and
made the redaction that we find in the Salamanca and Wolfenbüttel
manuscripts. BU( lhis is not cernin, since MS Can. mise. has only 63
chaplers, the last four corresponding to the ¡ast four in MS Salamanca.
It is a pity that the additional chapters promised by Stephanus fui! lO
appear in the manuscripI - after the explicil on f. 43r there is a short
note on f. 43v on the rale at which the Moan travels lhrougb the lunar
mansions and then IOlh blank pages.
2.2 The brstrumellt alld its 65 Uses
The spliaera solida is a sphere made in imitation of the heavens, fumished
with fixed stars, Ihe ecliptic and other celestial circles, and sel in a
vertical ring representing the meridian circle by pivots al ilS equatorial
poles. Fixed to the ring at right angles is another, horizontal, ring
represeming [he horizon. Thus in ils motion about lhe poles the sphere
imitates the heavens in their daily rotation. The instrument is nol a normal
celeslial globe, which is intended as a direcl representation of the heavens,
though it musl be a development of such an instrument: it is intended for
measuremenl. It differs from the plane astrolabe, lO which il is clearly
'. related, in having no almucantars (and no azimuths). The almucantars on
an astrolabe, or representations oC circles parallel lO the horizon, are the
usual means of sening the inslrument - Le. sening the represenration of
the movable heavens against Ihe representation of lhe local horizon and
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related coordinates - so thar one can read off [he time of day, rising
amplitudes, etc. The lack of almucantars may be compensated by the use
of an auxiliary quadrant - as in the case of QusP¡'s spllaera solida,
where the quadrant also has other uses.
The spherical astrolabe is a quite different instrumem: here the
representation of the celestial sphere - ecliptic, a few fixed stars, etc. -
is rotated around a sphere carrying the markings of the horizontal
coordinates (including the almucantars). The distinction is made in Arabic
writings - e.g. by J:labash al-I:Hisib (al-kura for the sphaera solida and
al-as{urltib al-kurr for the spherical astrolabe21 ) and by the Libros del
Sabe~, where the sphaera solida is caBed espera (in vol. 1) and the
spherical astrolabe is caBed asrrolabio redondo (in vol. nY~3.
general
The things drawn on tlle sphere and their names
Situation of the spere
Figure of the heavens
Varialion of the motion of the heavens
length of day and nighl
equal and unequal hours
time of day in equal and unequal hours
mediario celi from ascendens, etc.
arc-of-day and coordinates of a star
two stars: mutual distance, co-ascension, etc.
rising, seuing and culminalion of a star











The 65 uses of the instrument may be grouped as in tlle following
se/Lema:
1-4
21 See Sezgin, GAS VI, p. 174, for the lreatise on the solid sphere and p. 175, for lhe
lreatise on the spherical aSlrolabc.
l:2 See SeemaM and Mittelberger (1925), pp. 7-31 for a descriplion of lhe spherical
aSlrolabe in the libros del Saber; see also Víladrich, 1987; see Samsó in this volume for
the sphera solida.
2J Poulle (1994), p. 224, n. 6, insisls lhat Ihe IwO tenns are synonymous. Laler in lhe same
anicle (p. 226) he points up the differences belween lhe IWO inslruments. UOlil lhe late
medieval period in Lalin Ihe IwO instrumcnlS are nonnally dislinguished in name; aOO
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times of rising and setting of a star
diuo of the Moon
altitude of the Sun oc a star
exotic latitudes, e.g.
place in which ayear = a day and a night
ditto - effeet 00 shadows
miscellaneous
53 takjng lhe altitude of the Sun
54-55 determining tbe houses
56 the meridian Hoe
57 the direction of lhe qibla
longitude and latitude of lhe Mooo oc plane! from
its altitude
lunar and solar eclipses
coordinares of a star Rol on the sphere
Qus~a was by no means lhe fiest persoo lO srudy the salid sphere24 •
His tex! stands in a rich and complex tradition of writings on what ¡s, in
principie, a simple instrument. Criticism of his work is lo be found in
MS München, Slaatsbibliothek, clm 1026615 •
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4 Description of tbe Manuscripts
s = Salamanca University 2338. Parch. 68 fol. 14th century. Two hands
(fe. 1-49 and 50-68). 00 f. 68v.: portrait of woman, Wilh a book in
her hand, in fronl of a smoking cooking-poL
Descriplion: De spera ff. SOr-68r with preface and with list of
chapters.
G. Beaujouan; MOll11SCrics sciemifiques médiévau.x. de L'Universilé de
SO/Off/alllle el de ses "Colegios mayoresN,Bordeaux, 1962, p. 145.
2. Ff. 50-68. COSTA BEN LUCA (QUOSTI filiu, LUCE). Tracta'u,
sphere volubilis, [tr. Stephanus Arnaldi?].
Ff. 50: "Liber in opere spere volubilis quem composuit Quasti filius
pute [sic)".
Prol. : "Dixit Quasti filius Lute [sic]: Adaugeat Deus ualorem
principis victi ... "
1ne. : "Spera est Das quoddam oprime consolidatum... "
Fin: "... et numerus ilIe ostendet tibi numerum graduum
declinaeionis s!elle illius a puneto eenith in iIla uilla. Explicit".
(See G. Sarton, Illfrodlletiofl, 111, pp. 426-427, and F.l. Carmody,
Arabie Astro1lomieal a"d Astrologieal Sciences i1l Lari" Translacion,
p. 132, nO 21 1 a).
L = London, College of Physicians 358
15th eentury.
Deseription: De spera ff. 51r-73r with preface and with list of
chapters.
N.R. Ker. Medieval Manllscripts i1l British Libraries. Oxford, 1969,
pp. 207-209.
Chapters 1-15 with title. 16-65 without title.
Ff. 51-73 "Liber de spera solida". Dixit quasci filius luce: Adaugeat
Deus ualorem principis ... (fol. 5 Iv) sanitatem suam ... (table ofsixty-
ftve ehapters) ... (f. 53v) Spera est uas quoddam optime eonsolidatum
in se ipso ... a puneto eenit in illa uilla.
The treatise on the sphere by Costa ben Luea: Thorndike and Kibre.
v = Biblioteca Apostoliea Vaticana, Val. laL 3113
15th century.
Description:
De spera ff. 69r-82v with preface and with list of ehapters. Chapters
Qusta bell Luca: De spllera 11O/llbili 21
1- 65 without title.
F. 69r. Liber in opere spere uolubilis quem composuit Quasti ftlius
Luce ad Abielhassin seruum Dei filium Johannis.
Dixit Quasti filius Luce: Adaugeat Deus ualorem principis ...
F. 82v... et numerus ille ostendet tibi numerum graduum declinacionis
stelle ilIius a punctis cenith in iHa uilla. El sic esl finis libri spere
uolubilis rranslati.
M = Bayerische StaatsbibliOlhek, Clm 10662 (Pal. 662) a. 1436241 ff.
15th cenlury.
Description:
De spera ff. 105r-117r wilh preface but no lisl of chapters.
Catalogus Codicllm /1/a/lU scriplorum Lati/lOrllm Bibliolhecae Regiae
MO/lQcellsis. Ed. W. Meyer Vol. [1, pars l., Monaci, 1874, p. 155:
f. 105 De spera solida et f. 118 uolubili.




De spera ff. 192r-21Ov with preface but no lisl of chapters.
Tablllae eodieum maflllscriptorum preler Graecos el Odema/es in
Bibliotheca Vindobone/lsi asservarorum. Vol. IV, 1870, p.
4). 192a-21Ob. Tractatus de sphaera volubili. Incip.: "Dixit quasti
filius luce Augeat deus ... ". Expl.: "a puncto cenith in villa iHa."
W = Vienna, Oesler. Nationalbibliothek 5273 [Philos. 61.] ch. 355 ff.
16th century.
Description:
De spera ff. 139r-155v with preface but no list of chaplers.
Tabll/ae codicum ... p. 81:
7.) 139a-155b. "Liber in opere sphere uolubilis quem composuit
Quasti filius Luee ad Abulhassin seruum Dei filium Johannis". Incip.:
"Dixit Quasti filius Luce augeat Deus ... ". Expl.: "a puneto eenith in
iHa uilla".
A = Melbourne, Victo State Library f091/P95A (= Sinclair 224)
15th century.
Description: K. Y. Sinelair, loAn Unnoticed Astronomical and
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Astrological Manuscript", in /sis, 1963, vol. 54/3, no. 177, pp. 396-
399.
De spera fL 189vb-192rb without preface and without list of chapters.
x = Vienna, Oester. Nationalbibliothek 5412 (Ree. 1676.J ch. 274 fr.
15th eeotury.
Description:
De spera ff. 252v-270r without preface and without ¡ist of chaplers.
Tabulae codicum... p. 7.) 238a-270a. Tractatus "de spera solida sive
de astromerro sperico" compositus anna Domini 1303 cum
commentario. lucip.: "Torius astrologice spe{;ulatiollis radix ... ". Expl.:
"a punelO cenith in villa ilIa". (Cata[ogus errar hic sufll duo tracta/us.
Liber Qustae es! opus secufldu11I ifl!f. 252v-270r).
In cocHee sum figurae:
fol. 267r: figura quadran/is.
fol. 267v: figura semicircumjerenciae.
fol. 268v: Spera in lilium suspenditur [eL Johannes de Harlebeke.]
Seqllftllr figura spere.
fol. 269r: Figura diuisionum corde ad aecipiendas umbras. Seqllilur
figura quadrali, cllius latera diuisa sunt il! 12.
There are sorne marginal notes, Hule cornment on contento (Cfr.
Appendix 1).
QuJla ~n Lucae De Jphera uaJubili
5. Text
Liber in opere spere uolltbiJis quem conrpO!iUiI Quastifilius Luce ud
AbielllllssiJt seruum Deifilium Joluumis.
Dixit Quasti filius Luce: Adaugeat Deus ualorem principis. Vidi namque
pueros eius. Prosperel eos Deus conuersos ad opus stellarum el exquirentes
5 sapienliam que pertingit ad nOliciam figure celi et mOlus eius, et figure terre el
diucrsilatis habitantium in ea, et motus celi super eam. Et uidi quod
propinquissimus esset huie scieneie eapescende liber quem faeiam secundum
11l0dUlll explanalllffi el abbreuiatum. Non enim uideo aliqllid facilius ad
habendum exereitacionCIl1 el promptitudinelll in predieta sapiencia nec aliquid
10 propinquius ad explanandum earn qual1l animaduertere in opere sphere
uolubilibis et in libro super hoc edito. Ibi narnque racillime docebunlur Yl1lagines
celi et variacio motus solis el lune el aliarum stellarum super terras, el causa
augmenli et detrimenti dierum el noctium et adequaeionis eorum, diuersitas
etiam ortus et oceasus signorum in diuersis regionibus et multa alia utilia el
15 mirabilia que inlTa suis loeis plenius uidebuntur. Et composui super hoe librum
de opere spere uolubilis, in qua eum libri auxilio hec omnia plane palebunl. Et
distinxi librum per capitula. Et premisi numerum capitulorum in eo, lit mol'
appareat summatim continentia libri et prompte quod queritur ualeat inueniri. Et
a Deo postulo mihi dari robur perficiendi librum. Et in hoc seruicium principis
20 prolongel Deus dies eius et sanitalem suam.
Explicit prologus.
1·2 titu{um omil/unt L l/lncipit tractatus spere uolubilis Y ame Libcr add. WSphera uolubilis
Incipit tractatus sperc solide contincns 65 capitula A Incipit liber X 1 Lucel Puce S 3-20
Dixit· sanitatcm suam Qm. A X 3 Adaugeat] augeat!tl Y W 5 ad noticiam ¡n margo W ceJi
am. S et motus eius om. IV 6 habitantium) habitacionum L JI Et uidiJ uidi ¡n margo L uel
uidi S!tI 7 huic) huius Y 8 explanatuml explanacionum M Y W 9 el promptitudinem Qm. S
11 super) suo M Y IV Ibil ymmo M Y JI! 12 terras] terram 11 13 detrimenti] decrementi L
adequacionisl adequaciones L eorum om. S 14 etiam) eius V 15 mirabilia) innumerabilia M
y 11' supcrom. Y hocl huncM Y 18 quodqueriturl quodqueM)' IV ualeatJ ualeantM IV
19 a Deo] ideo Al)' W 21 Explicit prologus add. S
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IncipiUnI capituta libri.
Capitulunl 1 In sciencia descripciollum spere el norninum earum.
Capitulum 2 In sciencia situacionis spere.
25 Capitulutn 3 In sciencia figure celi el disposicionis eius el molUs eius.
Capitulum 4 In scicncia uariacionis motus celi super unamcumque terrarum
partcm.
Capitulum 5 In sciencia cause adequacionis noctis el diei in linea recIa.
Capitulum 6 [n scicncia uariacionis noctis el diei in qualibet habitacionum.
30 Capillllum 7 In scicncia adequacionis noctis el diei cum ingressu salis In
principium Arielis L1cl in prillcipium Libre in omnibus regionibus.
Capilulum 8 In sciencia longissimi diei el brcuissimi in omni regione.
Capitulum 9 In sciencia diuersitatis que es! inter quoscurnque duos dies uolueris
in quacumque uilla uolueris.
35 Capitulum 10 In sciencia horarum equalium diei in quacumque die et in
quocumqlle loco uolueris.
Capitulum 11 In scicncia diucrsitatis que est inter diem llnam positam in dllabus
llillis positis uariantibus latitudinem Sllam.
Capitululll 12 In sciencia quantitatis horarllm incqualium in quacumque uilla el
40 in quocurnque die lIolllcris.
Capitulum 13 In sciencia eius quod transiit de die de horis equalibus CUlll fuerit
ascendens llotllS.
Capitulum 14 In sciencia eills qllod transiit de die, de horis inequalibus quando
fuerit ascendens notus.
45 Cap;tnlnnl 15 In eXlracdone .scendent;s qnando eró! quod preter;;t de d;e de
horis equalibus notum.
Capitulum 16 In extraccione ascendentis quando eril quod preteriit de die de
horis inequalibus notum.
Capitululll 17 In sciencia gradus medii celi quando eril ascendens notus.
50 Capitulum 18 In sciencia gradus occidentis et anguli terre quando erit ascendens
uel gradus medii celi notus.
Capitulum 19 In sciencia arcus diei cuiuscumque stelle uolueris de stellis signatis
super speram.
22 Incipiunl capitula libr¡ add. S 26 uariacionisl narracionis L in marg.uariacionis 27 partem
01/1. S 28 cause om. L linea] Iluera L in margo linea 29 ame noctis add. V motus 30 noclis
om. V 34 uolucris om. V 35 in quacumque die et am. V 39 Gil/e et V uolueris 41 de'] in V
eql.lalibus] inequalibus V 42 ascendens 0/11. S 43 eius am. S transiill prelcriil L l' 43·44
quando fueril ascendens am. V 44 notusl nollS V 45-46 Capitulum 15 - notum om. V 47 In]
de V quando] quamo V 48 notuml nOlis V 50 eril ascclldcnsl crunl ascendentes L V 51
nolusl nota L V 52 slelleJ simiJe S stellisl similibus S 5) speramj terram V
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Capitulum 20 In extraccione gradus cuiuslibet stellarum que sun! in spera de
55 signorum cirenli gradibns.
Capitulum 21 In sciencia latitudinis cuiuscumque stelle lIolueris de stellis fixis
signatis supra speram.
Capitulum 22 In extraccione declinacionis cuiuscumque stelle uolueris de stellis
signatis super speram a linea equinoccia[i.
60 Capitulum 23 In eXlraccione declinacionis cuiuscumque stellc uo[ueris dc stellis
signatis super speram a cenith capitum horninum cuiuscumque uille lIolueris.
Capitulull1 24 In sciencia maximc a1tiludinis cuiuscumque stelle uolueris fixe de
stellis signatis in spera in quaClImque uilla uolueris.
Capitulum 25 In extraccione latitudinis orientis cuiuscumque stelle uolueris de
65 stellis signatis in spera in quacumque uilla uolueris.
Capitulum 26 In extraccione distancie que est inter quascumque 2 stellas uolueris
de stcllis signatis in spera.
Capilulum 27 [n extraccione clongacionis llel distancie que est inter orientes
quaSCllmque 2 stellarum uolueris de stellis signatis super speram in quacumque
70 uilla uolueris.
Capitulum 28 In sciencia stellarum que ascendunt simul et que occidunt simul et
que mediabunt celum sirnul in qualibet regione.
Capitulum 29 In sciencia ascenSllS cuiuslibet stelle de stellis fixis et occaSllS eius
el mediacionis celi in qualibet regione.
75 Capitulum 30 In extraccione declinacionis cuiuscumque gradus uolueris de
gradibus circllli signorum a linea equinocciali.
Capilulum 31 In sciencia latitudinis ortus cuiuscumque gradus uolueris de
gradibus circuli signorum in quacllmque uilla uolueris.
Capitlllum 32 In extraccione ascensionum signorum in spera recta.
80 Capitulurn 33 In extraccione ascensionutll cuillscurnque signi uolueris in
qllacumque regione lIolueris.
Capitlllulll 34 In sciencia stellarum que nllmquam occlIhantUf in quacumque uilla
uolueris de stellis signatis super speram
Capitulum 35 In sciencia stellarum que numquam uidebun1ur in quacumqlle uilla
85 nolneris de stellis sigllalis super speram.
Capitulum 36 In sciencia stellarum que uidebUl11ur in nocte una duabus lIicibus,
scilicet, in lIespere post occaSU1l1 solis in occidente et in mane priusquam
59 ante signatis add. l' fixis 60 deelinaeionis am. L 61 ante euiuscumque add. S eum
euiuseumqueJ quorumeumque V uille] slcI1c S om. V 62 uolucris am.L V 66 uolueris om. V
68 orientes] orizontes V 69 quascumquel quarumeumquc L V 71 ascendunt] descendunt V
74 el mediacionis celi om. S 75 uolueris om. V 76 a] in V 80 uolucris om. V 84
uidcbuntur] uidcntur V 86 uidcbunturJ uidentur V una] maiori] S 87 in] de V
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ascendat sol in oriente de steJlis proximis polo septentrionali, quando fuerit sol in
signis meridionalibus.
90 Capitulum 37 In sciencia stellarum que uidebul1lur in nocte posita per totam
noctem supra terram de stellis signatis super speram in ujlla posita.
Capitulum 38 In extraccione hore in qua asccndcI quccumque stclla uolueris de
stellis signatis super spcrarn in quacumquc uilla el in quacumque nocte uolueris.
Capitulum 39 [n extraccione hore in qua occidet quecumquc stella uolueris de
95 stcllis signatis super speram in quacumquc nacte el in quacumque uilla uolueris.
Capitululll 40 Ad scicndum horarn ascensll~ lune uc! cuiuscumque stelle uolueris
de stel1is erraticis in quacumque nocte el in quacumqlle llilla uollleris.
Capitulum 41 In extraccione hore occastls lune llel Cuillscllmque slelle uolueris
de stellis erraticis in quacumqlle uilla et in quacurnque nocte uolueris.
IDO Capitulum 421n sciencia a1titlldinis solis in meridie in quacllmque uilla llolueris.
CapitululTI 43 In sciencia maxime altillldinis clIillslibet stelle de stellis signatis
super speram in qllaculllqlle uilla uolueris.
Capitulum 44 In sciencia diuersitatis que est inter maximam altitudinem solis in
die una in duabus uillis uariantibus latitudinem.
105 Capitulum 45 In sciencia loci in quo est totus annus dies unus naturalis ita quod
6 mensibus est dies sine nacte el aliis 6 mensibus esl nox continua sine die.
Capitulum 46 In sciencia terre in qua stella aliqua nec ascendit Ilec occidit, sed
stelle que uidebuntur in ea perpetuo uidebuntur et que occullabuntur erullt in
perpetuum oeultate.
liD Capitulum 47 In sciencia tcrrarUlTI in quibus est dics sine nocte 24 horarum
equalium.
Capitulum 48 In sciencia loei in quo ascendit Taurus ante Arietem.
Capitulum 49111 sciencia loei in quo sol transit super eenith capitum.
Capitulum 50 In sciencia terrarulll in quibus aliquo tempore anni nulla res proicit
115 umbram et in quo tempore hoc contingit.
Capitulum 51 In sciencia terrarutn in quibus erunt umbre ex latere uno tantum et
earum in quibus crunt umbrc ex duobus lateribus et in quo tempore erunl umbre
meridionales et in quo erunt septentrionales.
Capitulum 52 In sciencia terrarum in quibus erit sol supra capita semel III anno
120 tantum et in quibus erit hoe duabus uicibus et in qua tempore erit hoe.
88 proximisJ fixis S ante polo add. V in sol om. S 90 uidebuntur} uidenlur V 91 supra
lerramJ supradictam S 93 in quacumque~ om. V 94 uolueris om. V 95 in quacumque2 om. L
uilla in margo L 97 de stcllis ante erraticis om. l' 98 lune uel om. V 99 de stellis anfe
erralicis om. V 103 solis om. S 106 ame llliisadd. V in lOS uidcbunlur1l uidenlur V 10S-
109 in ea - ocuhale) el que ocuhanlur uidentur el oeultanlur in perpeluum 110 noele om. S
112locil lalitudinis V 113 super) per V 116ex]e1S unol unaS 117 in! Qm. V 118erUnl
om. V 119 semel Qm. V 120 in l om. V
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Capitulum 53 In accepcione ahitudinis solis in spera quocumque tempore et
quacumque hora uolueris.
Capirulum 54 In sciencia quattuordomorum angularium.
Capitulum 55 In extraccione ceterarum domorum acto.
125 Capitulum 56 In extraccione linee meridiei in quacumque uilla et in quocumque
tempore uolueris.
Capirulum 57 Ad sciendum directum contra ciuitatem orationis ex omni loco in
qua fueris.
Capitulum 58 In exlraccione loci lune tlel cuiuscumque stelle uolueris de stellis
130 emlt;c;s;n nocle in qua poleris accipere maxim.m .Il;tud;nem e;us.
Capitulum 59 In extraccione latitudinis lune uel clIiuscumque aitcrius stelle
erratice in noctc in qua poteris accipere maximam altitudinelll eius.
Capitulllm 60 In sciencia eclipsis lune an infallibiliter contingat in mense in quo
es.
135 Capitulum 61 In sciencia eclipsis solis utrum comingat necessario in mense in
quo es.
Capitulum 62 In sciencia gradus cuiuscurnque stelle uolueris de stellis fixis non
signatis in spera de gradibus circuli signorum.
Capitulum 63 In extraccione latitudinis cuillscumque srelle lIolueris de slellis
140 fixis que non sunt signate super speram.
Capitulul11 64 In sciencia declinacionis cuiuscumque stelle tlolueris de stellis
fixis que non sunt signale super speram a linea equinocciali.
Capitulum 65 In sciellcia declinacionis cuiuscumque stelle uolueris de stellis que
non Sllnr signate super speram a puncto qui est super cenith capillll11 in
145 quacumqllc uilla uolueris.
121 ante el add. V erit hoc 123 anguJarum L 125 in' om. V 127 orationis] orientis ¡i 129
lune) linee V 130 in qua] magis S 140 super speram om. S 142 lineal circulo S
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Il1cipilliber
Capifu/um I 111 SCiel1Cia descripciol1um spere el I/Omil1UIII earulII.
Spera est uas quoddam optime consolidatum in se ipso. Et est infra
quemdam circulum fixum et stabilem qui portatur a sede. Descripciones autcm
150 que sunl in spera sun! ¡ste, uidelicet, circulus signorum el circulus equinoccialis
el6 circuli diuidentes inter 12 signa el circulus meridianus el circulus arizan el
duo poli equinocciales el duo poli circuli signonlm el domicilia lune el stelle
fixe.
Circu[us signorum diuisllS esl in 360 partes cqualcs. El scripta sunt in co
155 nom;n. s;gnocum 12. El super quod1ibet s;gnum sc,;ptus esl numerus suorum
graduum, 30.
Circulus llera equinoccialis scindit predictum circulum signorum super
capila Arietis el Libre. El similiter diuislls est in 360 partes equales. Et scriptus
est super eum numerus qui incipit ab uno el finitur in 360.
160 CirCllli uero 6, qlli diuidlllll inter signa, intersecant se in duobus polis
zodiaci. Et qllilibel istorum 6 circulorum transit per principium lInius signi el per
principium a1terius signi oppositi.
Circulus uero meridianlls est circulus fixlIs et stabilis supra speram ita
quod spera mouetllr illlra eUEll, qui etiam diuiditur in 360 partes equales.
J65 CirculllS orizoll est ipse circllllls qlli iacel super sedem supra quam stat
ipsa spera, qui el ipse diuiditur in 360 partes equales. Et scribuntur super ellm
numeri et orientes hyemis el orientes estatis et occidentes hyemis et occidentes
estatis et septentrio et meridies.
Duo poli equinocciales Sllnt duo foramina in quibus sllnt duo claui ucl
170 axis unus, quibus firmatur circlllus meridianus super spera. El in eis uoluitur
spera. El scriptum est super 1I1l1lm polus septentrionalis, super alterum uero polus
meridionalis. Et elongacio eorurn a circulo equinocciali ex omni parte esl
equalis.
1461ncipit Iiber om. L JI M Y IV A X 147 Ti/lllul/I 01/1. V Oc conslitucione instrumcnti spcre
solide ad simllitudinem spcre cclcslis A descTipciol1llm] descripcionis L M Y IV 148 Et estl
¡tem X 149 ante sede add. A sua 150 ante sunt1 add. L el ante Ilidclicc\ 01/1. S L ¡stc 154
ame signon/m add. A aUlcm 155 signum) signorum JI 156 al/le 30 add. JI scilicet 158
cquales amo V 159 pos/ 360 add. M pal1es 160 pos/ signa add. A 12 161 Et quilibct] c
quibus S 162 altcrius om. L V Al Y W A X 163 slubilisl in slubule J' 164 inlm] ínter l' 165
ame oTizon add. A aulem ipsc] ille A 166 ipsc 0111. AJ al//e dilliditur add. A etiam 167
numeri] numcrum X oricntes] orientis)' WX occidentes] occidcntis Y IV X 169 duo' om. V
170 fim18tur] nuntur S 171 ucro am. M IV A X
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Duo poli circuli signorum sunt duo puncta in spera super que inlersecant
175 se 12 circuli diuidenles inter 12 signa. Et elongacio eorum a circulo signorum ex
omni parte est equalis.
Domicilia uero 1une sunt dornus parue que uariantur in magnitudine
super que seripta Slln\ nomina 28 mansionum lune super circulum signorum et ex
duobus lateribus eius.
180 Stelle uera fixe sunt domus parue equales in magnitudinc et scripta sunt
super eas nomina stcllarum que sunt in astrolabio.
Capitul1l1l1 2 In sciencia situacionis spere.
Spera sic debet situari ut panas sedem coram te. Et sit pars illa in qua
scribunlur orientes hiemis el estatis coram te. Et ponas polum septentrionalem
185 super incastraturam in qua scribitur septentrion et polum meridionalem super
incastraturam super quam scribitur rneridies siue austero Et cquitabit eciam simili
modo pars inferior circuli meridiani in incastratura que esl in inferiori parte
semicirculi que iacel in intimo sedis. Tune eleuabis polUlll septentrionalem super
orizollta de partibus seu gradibus circuli meridiani in mensura latitudinis terre in
190 qua es. Quod cum feceris eril spera in situacione debita. Et erunt descripciones
circuli meridiani in parte iHa eiusdem circuli que coniungetur tibio Et iHa quarta
pars spere que est a circulo meridiano usque ad orizonta aparebit tibi tola. Et erit
possibile tibi lit fac.ias in ea quiequid operis 1I0lueris.
Capilulum 3 In scienciafigure celi el disposicionis eius el n/olus eius.
195 Figura celi hec est. Celulll rotundulll esl sicut pila. Et medietas eius
semper apparet super terram. Et altera eius medietas oceultatur semper sub terra,
sicut medietas nostre spere materialis semper est super eireulum sedis qui tenet
locum orizonlis. Et medietas eius altera semper est sub eo. Motus autem celi hic
est: mouetur enim celum sicut mouetur spera nastra uolubilis, si eam Lloluas ab
t 74 ante poli add. A uero sunl duo puncta om. Y 12 1] 6 A 176 omni 0/11. S 178 scripta]
descripta L V X et om. A 180 al/le Stellc add. V Slelle uero fixc sunt domus parue equalcs in
magniludine super quibus descripta sunt nomina 28 mansionum lune super circulum signorum el
ex duobus lateribus eius 181 stellarum om. V post slcllarum add. A fixarum
182 Titulum om. V Situatio spere L post spere add. A ul per ipsam operemur 184
seribunturJ describunlur A ante cstalis add. V orientes el om. V coram te om. Y 185 in
qual super quam A 185-186 scplcntrion • seribilur om. A 186 eeiamJ cam A 187 anle
incastratura add. X el L el in 188 que] qui X infimol fundo Y fine A eleuabis] eleuas Y WA
elcuabil X 189 meridiani om. S 190 descripciones] disposicioncs M 191 libi om. V 192
10lal nola Y WA 193 in om. V
194 Ti/ll/lllll om. V In sciencia om. L disposicionis] disposicio L 195 ante medielas add. A
una 196 scmper om. X 198 semper om. Y celiJ cireuli X
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200 oriente uersus occidentem. Sic et celum ab oriente in occidenlem mouelur. El
perficit rcuolucionern unam integram el insuper unam panem de 360 partibus
fere in 24 horis equalibus. Si enim ponas gradum aliquem de gradibu5 circuli
signorum super orienlis orizontem el poSlea uoluas speram dance Sil medietas
illius gradus super arizantcm occidentis. erit hoc siclIt circuitus celi in die in qua
205 erit sol in eodem gradu ab ascensu salís usquc ad occasum eius. El quando
uolueris spcram dance Decidat prediclus gradus sub orizonte accidentali el
continuaueris girum dance ascendal principium gradus seqllentis super orizontem
in oriente, crit hoe instar circuitus ccli in IlQCtc in qua crit sol in prcdiclo gradu
zodiaci. Et circuibil sol in die el nocte paritcr circuitu uno perfecto el parte Ulla
210 fere de 360 partibus circuitus istius. El isle celi reuoluciones fiunt super duos
polos equinocciales, non super duos polos circuli signorum.
CapifuJum 4 /11 sciencia uariacionis I/JOIUS celi super ul1amcumque
terrarum parfem.
Quamuis celi motus sit in se uniformis ex omnibus lateribus, tamen ipse
215 uariatur super regiones secundum uariacionem locorum in terra. Et hoc est quia
terra propter hoe quia est sperica et in medio celi sila habel singula puncta sua
contra singula spere celi. El onmis circulus ymaginatlls in celo habet circulurn
sibi correspondentem in terra. Hinc est qllod locus terre qui supponitur
equinocciali linee in celo uocatur linea eqllalis. El ipse est loclls in quo duo poli
220 equinocciales semper apparent in orizonte el secundum quod elongatur habitacio
a linea iHa ad seplentrionem. Eleuatur polus septcmtrionalis in regionc illa et in
mensura elellacionis poli septcmtrionalis super terram esl dcpressio tlel
descensus poli meridionalis sub terra. Et quoddam latus meridionale a linea
equinocciali in 11l0dico sui inhabitatur. Et pars que inhabilatur sunt insule
225 quedam maris in quibus habitant diuersa genera ferarum. El gentes que sunt ibi
assimilantur bestiis carentes loquela el sapiencia el artificio. Latus autem
200 occidcntem] orientem X Sie - mouctur om. JI et] etiarn V in] uersus )' ¡ji 202
equalibus om. S 203-204 el pastea - occidentis om. Y 204 eircuitusl mcdietas S in om. V
205 eodem] dicto L V M Y IV A X 207 ascendat] ascendit Vascenderil Y W 208 afile instar
add. A X ad in qua om. V SOII om. S 209 et nocle om. X 210 fere] ferre S istius om. A
cdil circuli Y
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septentrionale ipsum est quod habilalur de termo In ipso enim sunt regiones
ChriSlianorum et Sarracenorum el Persarum et aliarum gencium. El ubicumque
eleuatur polus ab orizonte ibi est circuilUs celi obliquus. Et hec obliquacio
230 dinersifie.lnr in .ngmenlo et detrimento seeundum mensur.m u.ri.eionis
declinacionis lerre illius a linea equali in augmento et detrimento, nam super
terram cuius elongacio a linea equali est magna erit circuitlls celi obliquacio
magna el super terram proximam linee equali erit hec obliquacio parua. Et curn
uolueris hoc in spera uiderc pone duos polos equinocciales in circulo orizontis.
235 Et lune uolue spemm et uidebis eireuitum ein, eircui'um equ.iem ab"lue
obliquacione. El instar iIlius circuilus circuibit celum super lineam equalem. Post
hec uero eleua polum septentrionalem qUOI gradibus uolueris super orizontem. Et
uolue speram et uidebis eius circuitum obliquanlem. et secundum quod augebitur
altitudo poli, augebit circuitus spere obliquacionem Sllam quousque sit circuitus
240 eius sicut circuitus molarum super orizontis Opposilum. Et hoe eril quando alter
duorum polorum erit loco cenith capitum. El istud est si eleues polum super
orizonta 90 gradibus. Et sic uidebis uariacionem molus celi super habitaciones
iuxta uariacionem locorum habitacionum terreo
CapilululI1 j In sciencia cause adequacionis lIoclis el diei ill linea
245 recia.
Cum uolueris hoc pone polum seplentrionalem super orizonta ex latere
septentrionis. Quo facto polus meridionalis erit sine dubio super orizonta ex
latere meridiei el pone quamcumque partem uolueris de partibus circuli signorum
super orizonta orientis. Et respice que pars de partibus circuli equinoecialis erit
250 eum parte illa super orizonrem. Et fae signum super eam eum incausto. Post hec
uolue speram donce fuerit predicta pars circuli signorum super orizontem ex
lalere occidentis et inuenies quod pars equinoccialis super quam signasti iam est
secum in orizonte accidentali. Tunc computa gradus qui sunt ab i\la parte ordine
retrogrado uersuS orientem usque ad illum gradum circuli equinoccialis qui est in
255 orizonte orientis el inuenies 180 gradus, qui sunt medielas 360 partium. Et ipsi
227 all/e scptcrnlrionale add. Aterre ipsuml illud A habitRlurl inhabitatur IV A posl terra
add. A magis 231 a linea] aliena V anle cquali e:cpuru:t. equinocciali S 232 alinea] aliena
V 235 circuitum1 amo V 236 ame instar add S L IV ad 236 circuibitJtransit M om. V
equaleml cquinoccialem Y 238 quodl hoc S ante augebitur add. A tantum 239 circuitus]
circulusX 240 molaruml molaris V lfI eritl es! 241 istudJ iIIud Al Y WA deuesl eleuas
A polumJ unum polorum Yom. M lfI A 242-243 motus - uariacionem add. in margo Al
244-245 TilululIl 0IrI. V In sciencia causel Causa L 246 pone 0IrI. S latere] pane M Y W.4
250 Post hcc] Pastea S 252 ¡atere) panc M Y W A anle occidc:ntis add A lateris quod]
que AtYJl' 253 lIIal ista Y 254 ame equinoccialis add. S circuli cquinoccialis)
cquinoccialcm L JI M Y WA X
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180 gradus sunt partes que ascenderunt in die iHa. El cum uherius moueris
spcram ab occidente sub terra dance pars equinoccialis quondam signata
rcucrtalur ad orientale orizollta, tune compuratis partibus quas circuibit spera ab
oriente usque ad occidentem in nocte illa, inuenies similiter 180 partes
260 equinocciales equales partibus eiusdem circuli pertransitis in die el ¡bit circulus
predictus in nacte el die ambutacione equali semper. El cum halle operacionem
feceris in quacumque parte de pal1ibus circuli signorum inuenies hoc sicut
cornputauilllllS. El sic apparebit tibi in comparacione ista quod motus circuli
equinocciali~ el celi in nocte el die est semper equalis absquc uariacionc in
265 reg;one tah.
CapUulllm 6 In sciencia uariacionis lIlO/US noc/is el diei ill quolibel
habitaciollum.
Cum uolueris hae eleua polum septentrionalem super orizonl'a quot
gradibus lIolueris. Post hec uolue sperarn dance sit quccumque pars uolueris de
270 partibus circuli signorum super orizonta orientis. El signabis super partern de
partibus circuli equinoccialis que eril in orizonte orientis cum parte ¡lla. Post hec
uolue speram dance fueri! pars i1la de partibus circuli signorum super orizonla
occidentis. Tune respice partcm super quam olil11 signasli de partibus
equinoccialibus quo luí! ab orizonte occidentali. Et inuenies eam, si fuerit pars
275 salis de signis septentrionalibus, occidisse sub telTa, el super terram, si fueril pars
solis de signis meridionalibus. El ex hoc apparebit tibi quod pars equinoceialis
que ascendit prius eum sole, oeeidi! antequam oecidat sol. Et illius diei quantitas
maiar est quantitate diei equalis, que est 12 horarum, si fuerit sol in signis
seplentrionalibus. Si autem fuerit in signis meridionalibus erit e contrario, quia
280 tune gradus solis occidet priusqua11l oecidat gradus equinoeeialis qui secum
simul ascendil in oriente. El tunc dies erit breuior diei equali. El eodem modo
uidebitur hic uariacio in nocte. Et hoc esl quia operacio in !locte et in die est
operacio una. Et si eleuaueris polum plus ahitudine iIJa uel depresseris eum infra
ahiludinern illam dummodo non sit in oriente, exibit tibi uariacio que est inter
285 diem et noctem explanata, ut dictum est. Diuersificabitur tune hee uariaeio in
257 pars om. A quomdam] prius A 258 circuibit] circuibunl S 260 equales 011I. M Y A 263
computauimus] compulamus L V Al Y WA X sic 011I. JI comparncionc] operncione L JI Al )' IV
A X circuli am. M Y IV A 265 ante rcgione add. A iJla tall om. A
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prius A 274 fueril] fuit S 275 el super lerram am. X 276 quod] quia L V M l' IV A X 277
occidm] occidit L M Y IV 278 est l am. A est1om. V fueritl fuit X 279 ante fuerit add. A sol
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augmento et diminucione. Et hoc est quia cum polus altior fuerit, erit uanaClO
inter diem el noctem maior.
Capilll/um 7 in sciencia adequacionis l10clis el diei cum il1gressu solis il1
pril1cipillm Arielis uel in principillll1 Libre in onmibus regiol1ibus.
290 Cum uolueris hoc cleua polum septentrionalem quantum uolueris et pone
principium Arietis el Libre super orizontem orientis. Et signabis super panem
que secum est in orizonte de panibus circuli equinoccialis. Post hec ualue
speram quousque sil principium Arietis super orizonta occidentis. Tune uidebis
ibidem partem equinoccialem super quam signasli. El uidebis quod spera iam
295 penransiit 180 gradus de gradibus equinoccialibus. El cum reuolueris speram
doncc moueatur gradus solis ab orizollle occidenlali usqlle ad orizonta orientalem
uidebis quod ibi secum aderit pnrs equinoccialis quondam signala. Et sic in tot3
reuolucionc simul crunt in orizonte orientali et simul in occidentali. Et erit
quantitas diei equalis qllantilali noctis. Et si eleuasscs polum super orizollta plus
300 altitudine iHa uel depressisscs eum infra eam, inuenires operaeionem eamdem, ex
qua apparebit tibi quod dies noclibus adequantur quando ingreditur sol Arielem
uel Libram in omni regione.
Capilu/um 8 /11 sciel1cia longissim; die; el breuissimi i" omn; regiol1e.
Cum uolueris hoc scire eleua polum seplentrionalem supra orizonta quot
305 gradibus uolueris. Post hec uolue speram donce sit principium Cancri super
orientis orizonta. Et signabis super panem que ibi sceum aderit de gradibus
circuli equinoccialis. Post hec uolue speram dance sit principium Cancn super
orizontem in occidente. El tunc signabis super panem equinoccialem que erit in
orizonle orientali principio Cancri existente in occidente. Et computa quod est
310 inter duo loca signala et scribe iHud extra. El simili modo fae ad prineipium
Capricomi et scias quid exibit tibi de gradibus. Et scribe iIIud extra. Adhuc
285 noctem in margo 1. tunel tamen V W 286 fueri!] erit M Y W
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operare sirnili modo cum quocumquc gradu llolueris de gradibus circuli
signorum. Qua facto inuenies maximum dierum respondere principio Cancri el
minimum dierum principio Capricornio El inuenies quantitates dierum principii
315 Arietis et principii Libre equales quantitatibus noctium suarum. Inuenies eciam
quod dies respondentes gradibus qui sunt ínter principium Arietis el principillm
Cancri sunt maiares noctibus suis el dies respondentes gradibus circuli signorum
qui sunt inter principium Capricomi el principium Arietis sunt minores quantitate
noctium suarum. Et sic si eleuaueris polum septentrionalem plus altitudine hac
320 uel illfra depresseris dummodo non sil polus super orizonta, uidebis quod dies
maxima est quando sol erit in principio Cancri el dies mínima quando sol erit in
principio Capricomi. Videbis eciam quod dies longissimus in omnibus
regionibus est dies prineipii Caneri et dies breuissimlls principii Capricornio
Capitulum 9 /n sciencia diltersilalis que esl inler quoscumqlle dltos dies
325 uolueris in quaclImqlle uillla uolueris.
Cum uolueris hoc eleua polum septentrionalem super orizonta in
mensura latitudinis uille in qua hoc seire uolueris. Et scito gradum solis in
duobus diebus quorum uolueris scire diuersitatem et pone lInum de illis duobus
gradibus circuli signorum super orizonta orientis. El signabis super gradum
330 equinoccialem qui tunc est secum in orizonte. Post hee uolue speram donee sit
gradus solis super orizonta occidentis. Et signabis super gradum equinoeeialem
qui tunc in oriente erit super orizonta. Tune computa quod est inter duo loca
signata de gradibus. Et scribe numerum eorum extra. Post hec pone gradum
alterum circuli signorum super orizonta et operaberis ut prius. Et seies
335 quantitatem de gradibus eirculi equinoceialis sieut sciuisti eam in gradu altero. Et
scribe numerum eorum extra in loco sub quo seripsisti numerum priorem. Et
minue minorem numerum de maiori. Et quod residuum erit ipsum ostendit
augmentum unius duorum dierum super alterum. Et diuide ilIud per IS. El quod
312 cum 0/11. X 313 ame maximum add. L in respondcre] respondcnlem V 316·318 el
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exibit ostendet tibi augmentum unius duorum dierum super alterum in hora uel in
340 parte ho'e equaJ;s.
Capitulum lO /11 sciencia horarum equaliulI1 diei in quaclImqlle die et in
qUOClImqlle loco lIo/ueris.
Cum uolueris hoe eleua polum septenlrionalem super orizollla in
mensura latitudinis loei in quo t10lucris hoe seire. Post hee uolue speram donee
345 sit gradus 50lis euius uolueris habere notieiam horarum diei super orizontem
orientis. El signabis super gradum equinoceialem qui ibi secum aderit super
orizonla. Post hee uolue speram donce sil gradus solis super orizonta
oceidentalem. Et signabis super gradum equinoceialem qui tune erit in oriente
super orizonta. Et computa quod est inter duo loca signala de gradibus. El diuide
350 eos per quindceim. El quod exibit oste.,det horas equales. Et quod non perfieiet
15, ostendet partem hore equalem i!lius diei.
Capirulum II /n sciel1cia diuersiratis que est ;l1ler diem una", positam in
duabus uil/is posiris uariamibus lafitudil1em suam.
Cum uolueris hoe seilo gradum solis in die illa et eleua polum
355 septenteionalem supe, mizonta in ",ensuca latitudiuis unius "illam", positan"".
El uolue speram donee Sil gradus 50115 super orizonta ex latere orienlis. Et
signabis super gradum equinoceialem qui secum aderit ibi super orizonta. Post
hec uolue speram donce sit gradus solis super orizonta occidentalem. Et signabis
super gradum equinoccia1em, qui tune erit in orizollte orientis, gradu solis
360 existente in orizollte oceidentis. Et computa quod est inter duo loca signata de
gradibus. Et scribe eorum numerum extra. Post hee eleua polum septemtrionalem
uel deprime eum dance sit in numero latitudinis aiterius uille. Et scias gradus
quantitatis diei illius sciuisti sicut et prius. El quod exibit de gradibus scribe extra
339 tibi Qm. A
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in loco sub quo scripsisti numerum priorem. Tune minuc minorem de maiori. El
365 residuum ostendet diuersitatem que est unius diei in iIIis duabus uillis uel 2
dierum in eisdem duabus uillis, si operatus fueris cum duohus gradibus solis 3d
diuersos dies. El maiar numeros de duobus scriptis numeris ostendit maiorem
diem.
Capilulum J2/11 sciencia quamitatis ¡'orarum inequalium in t¡uacllmqlle
370 lIi1la el in quocumque die lIo/lIeris.
Cum uolucris scire hoc seilo gradum solis in die ¡1I0 el elcul1 polum
septcntrionalem super orizonla in mensura graduum latitudinis ullle in qua hoc
scire uolueris. Post hec pone gradum solís super orizonta in oriente. El respice
quis gradus equinoccialis est ¡bidem secum super orizonta. El signa ¡lIum. Et
375 uolue speram donee si. gradus solis super orizonla occidentalent. El tune signabis
super gradum equinoccialem qui erit in orizonte orientali. El computa quod cst
ínter duo signata loca de gradibus. El diuidc nUlllcrum corum per 12. El quod
exibit ostendet gradus hore inequalis in die ¡1I0 el in iIIa uilla.
Capilulum J3 /" sciencia e;us quod trallsiil de die de horis equalibus
380 cumfueril ascende"s no/us.
Cum uolueris hoc eleua polum septemtrionalem super orizontem in
mensura latitudinis uille in qua uolueris hoc scire. Post hec pone gradum
ascendentis super orizontem. El signabis super gradum equinoccialem qui secum
erit in orizonle orientis. Post hec uolue speram retro ad orientem dance
385 retrocedendo Sil gradus 5Oli5 super orizonta in oriente. El signabis super gradum
equinoccialem qui erit ibi secum in oriente. El computa quod est inter duo loca
signata de gradibus. El diuide eorum numerum per 1S. El quod exibit ostendet
numerum horarum equalium que transierunl de die. El quod non perficit 15
ostendit panes hore imperfecte penransilas.
364 ante tune add. Al Y IV A X el minorem] maiorcm X post mioorcm alld. Y numerum
maiori] mioar! X 366 cisdem] iJlis X 367 oSlendit] ostendel L V M Y JI! A X
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390 Capitlllum 14111 sciencia eills qllad preteriit de die de horis inequalibus,
quando fuerit ascensus notus.
CUnl uoJueris hoc scire extrahe quantitatem lInius hore ineqllaJis diei
illills sicllt nosti per eapitulum precedens, scilicet J2. Et pone gradulll
ascendenlis super orizonta orientalemm. Et signabis super gradulll eqllinoccialem
395 qui eril secum super orizonta. Post hec uolue speram retrorsulll ad orientelll
donec retrocedendo Sil gradlls solis super orizonta in oriente. Et signabis gradum
equinoccialem qui ibi aderit in orizonte orientis. Et computa quod est inter duo
loca signata de gradibus. Et diuide eorum nurnerum per quantitatem unius hore
ineqllalis illius diei. Et quod exibit de horis et partibus horarum, ipsum est quod
400 preteriit de die illa de horis inequaliblls.
CapituluJII 15 In extracciolle ascendentis qual/do erit quad preteriit de
die de horis equalibus l1otllm.
Cum uolueris !loe pone gradum solis super orizonla in oriente. Et
signabis super gradum equinoccialem qlli seCllm aderit ibi in orizonte. POSI hec
405 Inult;pnca quod preter;;t de d;e de hor;s equanbus el fract;on;bus earuln per 15.
Et computa a gradu super qllem signasti retrocedendo ad latus orieJ1lale de
gradibus equinoecialiblls donee finiantur partes horarum que exierint de
multiplicacione earum per 15. Et signabis super locum in quo finietur
compulacio. Post hec uolue speram donec loeus ultimo signatus sit in orizonte
410 orienlis. Et respiee quis gradus eirculi signorum erit tune seculll in eodelll
orizonte orientis. Ipse enilll esl gradus ascendentis in tempore illo.
Capitulum 16 In extraccione ascendentis qllando erit qllod preteriit de
die de horis inequalibus notis.
Cum uolueris hoc extrahe quantitatem unius hore inequalis ad illam diem
415 in qua hoe scire uolueris, si cut preeessit supra 120 capitulo. Post hee pone
gradum solis super orizonla orientis. Et signabis super gradum circuli
equinoccialis, qlli erit ibidem secum in orizonte. El quod preteriit de die de horis
et fractionibus suis multiplica per quantitatem hore inequalis illius diei. Et quod
390-391 Ti/u/um om. JI 390 diel diebus S 391 quando ruerit ascensus om. JI notos] notis JI
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exiuit de multiplicacione, computa sicut in capitulo precedenti retrocedendo in
420 latus orientis a gradu signato. El ubi tenninabitur numeroso fae signum. El ualue
speram dance fuerit ¡11ud signum super orizonta orientis. El respice tune quis
gradus circuli signorum sil secum in orizonte orientis. lile enim gradus est
ascendens in tempore illo.
Capirll/lJm J7 In sciencia gradus medii celi qllo"do eril ascendens notus.
425 Cum.uolueris hoc pone gradum ascendentis super orizontem oricntis. El
respice quis gradus circuli signorum eril sub circulo meridiano. lile enim est
gradus medii celi in tempore ¡lIo el in ¡lla u¡lIa.
Capiwlll/1/ 18/11 sciencia gradus occidefllis el anguli [erre qual1do erir
ascendens /le! gradus mec/U ce/i 110(1/5.
430 Cllm uolllcris hoc pone gradum ascendenlis uel gradum medii eeli
quodclImque horum lllalueris de gradibus Circllli signorllm in loco suo. Et nota
gradum eirculi signorum qui tunc erit in orizonte occidentis. Ipse enim est gradus
oceidentis. Et gradus qui erit sub circulo meridiano sub lerra de gradibus circuli
signorum est anglllus terre in die iHo.
435 Capilulul1I J9 1" sciellcia arclIs diei cllillscumque slel/e uollleris de
slelJis signatis super speram.
Cum uolueris hoe eleua polum seplemlrionalem super orizonta de
gradibus circuli meridiani in mensura latitudinis uille in qua uolueris hoe scire.
Post hec uolue speram donee stella cuius uolueris scire arcum diei sue sil super
440 orizonta in oriente. Et signabis similiter super gradum equinoccialem. qui eril
seeum in orizonte orientis. Post hee uolue speram donee sit illa stella super
orizonta oceidentis. Et signabis super gradum equinoecialem. qui erit secum in
orizonte orientis. Et computa quod est inter duo signa de gradibus. lJIud enim est
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arcus diei stelle il1ius in uilla ilIa. Et quod est residuum dance finiatur numerus
445 360, ipsum est arcus noctis.
Cap;lulum 20 In exlraccione gradus cuiuscumque stellarum que 511111 ;11
spera de gradibus circuli signorum.
Cum uolueris hoc ualue speram donec stella cuius scire uolueris gradum
de gradibus circuli signorum sil sub anteriori superficie circuli meridiani
450 respiciente oriens. El uide quis gradus circuli signorum erit secum sub circulo
meridiano. lile enim gradus circuli signorum est gradus ¡lIius stclle el longitudo
eius in omnibus terris. El non uariabitur ad uariacioncm latitudinis regionis.
Capitulum 2/ /11 sciencia la/iludlnis cuiusclIlIlqlle slel/e uolueris de
slellis signatis super lerram.
455 Cum uolueris hoe uoJue speram donee stella euius uolueris scire
latitudinem sit sub anteriori superficie circuli meridiani. Et respice gradum
circuli signorum qui erit sub eadem anteriori superficie meridiani. El computa
quod es! inler stellam el gradum circuli signorum de gradibus meridiani. El
quicquid illud fueril ipsum crit latiludo stelle illius in lalere in quo est a linea
460 circuli signorum. Et si declinauerit ad polum meridionalem latitudo eius est
meridiana. Si autem declinauent uersus polum septemlrionalem latitudo eius ent
scptcmtrionalis. Et latitudo iHa est perpetua absque ulla uariacione in omnibus
regionibus.
Capitulum 22 In exlracciol1e declil1aciol1is cuiuscutllque slel/e uolueris
465 de slel/is signaas super speram a linea equinacciali.
Cum uolueris hoc uolue speram donee sit slella sub anleriori superficie
circuli meridiani. Post hcc respice quis gradus equinoccialis erit sub eodem
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meridiano. El signabis super illum gradum. El computa quod est ¡oter gradum
iIIum el slel1am de gradibus circuli meridiani. El iIlud erit declinacio gradus ¡lIius
470 a linea equinocciali in latere in qua stella esl. Si enim fuerit ex latcre poli
septemtrionalis erit declinacio septemtTionalis. El si ex latere poli meridionalis
erit declinacio eius meridionalis. El hec est perpetua dcclinacio sine uariacione in
omnibus regionibus.
Capitulul1l 23 /n exlracciOlle declinaciollis cuiuscumque slelle uo/ueris
475 de sle/lis sigllolis super sperom a eenith capilum homillum cuiuscuml¡ue uille
uoluerÜ'.
Cum uolueris hoe eleu8 POIUlll septcmtrionalem super orizonta in
mensura latitudinis uil1e in qua hoc scire lIolueris. Post hec computa de gradibus
circuli meridiani 90 gradus a loco in qua tangit orizonta. Et ubi tenninabitllr
480 nllmerllS fae signum. Ibi enim esl eenit/t capitllm hominum illius uille. Post hec
uolue speram donec slel1a cuius uolueris seire latitudinem a cenith sit sub circulo
meridiano. El computa quod est inter ipsum et gradum meridiani signatum. 1l1ud
enim est declinacio slelle a cenich capilum hominllm llille iIlius in latere itlo in
qua est declinacio. Si enim fllerit stella declinans ad Imus poli septemtrionalis
485 erit declinacio stelle sep.emlrionalis el si deelinaueril ad latus poli meridionalis
erit declinacio eius meridionalis. Et hec declinacio uariatur iuxta mensuram
uariacionis habitacionum. Et ideo oportebit quod eleues polum septenllrionalem
iuxta mcnsuram latitudinis uil1e in qua hoe scire uolueris.
Capitulum 14 In sciencia ma'Cime altitlldil1is clIillscumque stelle fue de
490 slellis signatis in spera il1 quacumqlle lIi11a uollleris.
Cum uolllcris hoe extrahc dcclinacionem stclle cuius ualueris scire
maximam altitudinem a cenilh capilum sicut dictum est in capitulo precedcnti. Et
minue ipsam declinacioncm de 90. El residullm eril maxima altiludo stelle illius.
Vel eleua polum septemtrionalem in mensura latitudinis uille iIlius. Et uolue
495 spcram donec fuerit stella sub linea meridiana. Tune computa quod est inler
orizoma el gradull1 in qua cccidcrit stella de gradibus linee meridiane. Et
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quicquid fuerit iPSUlll erit ahitudo perfecta illius stelle. Et hec altitudo eClam
uariabitllr iuxta mensuram uariaciollUlll regionum.
Capif/llum 25 1n extraccione latitudinis orienlis clIiuscumque stel/e
500 lIolueris de stel/is signatis in spera in quaclIIlIque uil/a uolueris.
CUlll uolueris hoc eleua POIUlll septerntrionalem super orizoma In
mensura partium latilUdinis uille ¡llius. Post hee uolue speram donec stella cuius
seire uolueris latitudinem orientis sui sit simili modo super orizonta orientis. Et
signubis super grndum super quem eeeiderit de gradibus orizontis. Post hee tloluc
505 speram donec fuerit principium Arietis uel principiul1l Libre super orizonta
orienlis. El signabis super gradum super quem ceciderit de gradibus orizontis.
POSt hec computa quod esl inter 2 notas de gradibus orizontis. Et quicquid fuerit
ipsum erit latitudo orientis sielJe illius in latere in quo sunl gradus illi ab ascensu
capilis Arietis. Et si fuerit uersus septenurionem erit eius oriens septemtrionalis.
510 Et si fucrit uersus meridiem erit eius oriens meridionalis. Et hoc eciam uariabitur
1Il uanaClone reglol1UlIl.
Capitulum 26 1n extraccione distancie que esl ime!' quasclImque 2 stel/as
uolueris de stel/is signatis in spera.
Cum uolueris hoc uolue speram donee una 2 stellarull1 quarum uolueris
515 scire elongaeionem inter se sit sub linea meridiana. Et signabis super gradum sub
quo eade! de gradibus circuli meridiani. Post hec t10lue speram donee sit stella
alia simili modo sub linea meridiei. Et signabis super gradum sub quo eeciderit
de gradibus cireuli meridiani. El computa quod est inter 2 notas de gradibus. Et
illud erit distancia que es! inter illas 2 stellas in latere in quo SUllt gradus illi. El
520 hee eeiam elongacio si"e distancia esl pc'petna sine ""iacione in aliq"a
reglOnull1. Et ideo poteris eam scire 111 quacumque eleuaeione poli
septemlrionalis.
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CapilU/1I111 17 /11 eXlracciolle elongacionis que esl imer oriell/es
quarumcumque 2 slel/arum Ilolueris de slellis signCltis super speram in
525 qllaclImqlle llilla lIolueris.
Curn uolueris hoe eleua polum septemtrionalelll super orizorlla in
mensura graduum latitudinis uille in qua hoe scire uolueris. El uolue speram
danee una 2 stellarurn quarurn scire uolueris distanciam ínter orientes suas sil
super orizonlem orientis el signa sllper gradum orizontis super quern ceciderit.
530 Post hec uolue speram danee stella alia simili modo sit super orizontem. El signa
super gradUtn orizontis super quem ceciderit. Et computa quod est ínter 2 notas
de gradibLls. Illud enim est distancia que est inter ortus siue orientes i1Iarum 2
stellarum. Et hec elongacio uariatur secundum uariacionem locorum terreo
CapillJlum 28 In scieJlcia slellarum que ascelldU1I/ simlll el que occidullt
535 simul et que mediabUnI celum simul in qualibel regiolle.
Scito quod stelle que ascendunl simul non mediant celum simul nee
oceidunl simul, neque stelle que occidunl simul medianl celllm simul nec
ascendunt simul neque stelle que mediant celutll simul aseendunt simul nec
oeeidunt simul, nisi sub linea equinoceiali solummodo. Ibi enim stelle que
540 ascendunt simul occidunt et medianl celllm simul el perfieiuntllr earum
reuoluciones simul. Et CUtll uolueris hoe scire in spera pone polum
septemtrionalem in orizonle et uolue speram. Tune uidebis quod stelle que sunt
in orizonte simul, erunt eciam in ipsa reuolucione spere sub linea meridiei simu1.
Et erunt eeiam super orizonta occidentalem simlll. Post hec eleua polum
545 sep,em',ionalem super orizonla quolcurnque g,adibus nolue,is. El nolue speram
donee fuerint ambe stelle super circulum orizontis simlll. Post hec lIolue speram
donee sit una 2 stellarum sub circulo meridiano. Tunc uidebis alteram stellal11'
ultra processisse uel eilra remansisse. Et idem aparebit tibi eum conuerteris
speram donec sit una 2 stellarum super orizonta occidentis. Et cum uolueris scire
550 stellas que ascendunt simul el stellas alias que occidunl simul et alias que
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mediant celum simul in qualibet regione, eleua polum septemtrionalem in
mensura graduum latitudinis uille in qua hoc seire uolueris. Post hec uollle
speram. Et respice cirClllum orizontis et circulum meridianum. El uide que stelle
erum in eis sirnul. Stellarum enim eXlslenciurn simul in orizonte orientis
555 ascensus erunt simu!. Et stelle si",ul existentes in orizonte occidentali occidenl
sirnuJ. Et stelle simul existentes sub linea meridiei rnediabunt celum simul. Et
hec eciam llariantur secundum uariaeionem regionum quo ad ortum el oecaSllrn
slellarum.
Capillllum 29 In sciencia ascel1SUS clIiuslibel slelle de slellis fixis el
560 occasus eius el mediacionis celi in qllalibel regione.
Cum uolueris hoe elella POIUlll septentrionalem super orizonta in
mensura graduum latitudinis uille in qua hoe seire uolueris. Post hec uolue
speram donee stella eu;us uolueris seire gradum aseensionis Sil super or;zonta
oricntalemm. Et respice quis gradlls circuli signorutn erll seeum in orizonte. lile
565 enirn gradlls est ascensus illius stelle in illa uilla. Adhuc uolue speram donec sit
stella iJla in orizonle occidentis. Et respiee gradllITI circllli signorum qui ibidem
crit in orizonte. lile enirn gradus esl gradlls occasus illius stelle. Yolue eciam
speram donee fuerit stella ilJa sub linea meridiei. El respice gradus eireuli
signorum qui mediabit seClltn celum. lile enim gradus est ilJi stelle gradus sue
570 mediacionis celi. Et lile est uerus eills gradus de circulo signorum. Et scito quod
gradus aseensus el oecasus uariantur seeundulll uariacionem regionllm. Gradus
autem mediaeionis celi sunt perpetui in omnibus regionibus sine ulla uariacione.
CapituIum 30 In extraccione declinacionis cuiusclIInque gradus uolueris
de gradibus sigllorllll1 circuli a linea equinoccial¡.
575 Cum uolueris hoc llolue speram donec gradus cuius uolueris scire
declinaeionem sit sub circulo meridiei. Et signabis super gradum meridiani sub
quo cecidcrit. Et signabis eciam super gradum eiusdem meridiani sub quo
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ceciderit circulus equinoccialis. El computa quod es! ¡nter 2 notas. IIlud enim es!
dec1inacio gradus illius. El sei10 quod gradus principii Arietis el gradus principii
580 Libre nullam habent dcclinacionem proptcr hoc quod ipsi scindullt circulum
equinoccialem el cadit super ambos circulos gradus unus el idem de gradibus
circulj meridiani. Principium autem Capricorni el principium Cancri utrumquc
istorum habet declinacionem 23 graduum el 33 minutorum. Et hec declinacio una
el eadem esl in omnibus regionibus el ideo potes earn scire siue eleuaucris polum
585 septemtr;onalem s;ue non eleuau.,;s eum.
Capirulu11I 31 In sciencia lalillld¡n¡s orllls cuiuscumque grae/lls uolueris
de gradibus circu/i signorlll1l in qUQclIlI1qlle l/fila uolueris.
Cum uolueris hoc eleua polum septemtrionalem super orizonta in
mensura graduum latitudinis uille illius in qua uolueris scire illud. Post hec uolue
590 speram donee s;t gradus iHe super oc;zonta o';entalem. El respiee super quem
gradum ascendet de gradibus orizontis. El signabis eum. Et computa quod eri(
inter notam illam el gradum ascenSllS Arietis de gradibus. lIlud cnim est ortus
latiludo siue orientis gradus illius in latere in quo est gradus iHe ab equinocciali.
Si enim fuerit gradus ille de signis septemtrionalibus enmt gradus latitlldinis
595 ortus eius septemlrionales. Et si fuerint de signis meridionaliblls erUElt gradlls
latitudinis ortllS eius meridionales. Et hec latitudo Or1l1um uel orientium llariatllr
secllndum uariacionem regionum. Et ideo oportebit qllod eleues polllm
septemtrionalem in mensura latitudinis uille in qua hoe seire uolueris.
Capitulum 32 In extraccione ascensionum signorum in spera recia.
600 Cum tlolueris hoc pone polum septemtrionalem super orizonta. Et uolue
speram donee fuerit prineipium Arietis in orizonte ex latcre orientis. Et respiee
gradum de gradibus eireuli equinoeeialis, qui secum eril in orizonte orientis. Et
signabis super ellm. Post hee lIolue speram donee fuerit principium Thauri super
orizonta orientalem. Et signabis super gradum equinoccialem, qui ibi secum
605 aderit. Et computa quod est inter 2 notas de gradibus. lllud enim ostcndct gradus
aseensionllm signi Arietis in spera recta. Et simili modo operaberis in Thauro et
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Geminis el aliis signis. El exibunt libi ascensiones eorum in spera recta. El scito
quia ascensiones in spera recta sunt sicut transitus signorum sub linea meridiei in
qU3cumque uilla uolueris. El ideo si uolueris scire ascensiones signorum
operando per lineam meridiei, polum seplcmtrionalem eleua quacumque
altitudine uolueris. Post hec ualue spcram donec principium signi cuius uolueris
scire ascensiones Sil sub anteriori superficie circuli meridiani. El signabis super
gradum equinoccialem qui tune erit sub linea meridiei. Post hee ualue speram
uersus occidentem dance pertranseat totum signum lineam meridiei el sic
principium Sil signi sequentis sub linea meridiei. El signabis super gradum
equinoccialern qui tune eril sub linea meridiei. Et computa quod est inter 2 nolas
de gradibus. 1I1ud enim ostendel tibi gradus ascensionlllll signi illius in spern
recta. Et si probaueris modos ambos operandi inllenies eos in nullo differre.
Capilulum 33 In extraccione ascensiOllll111 cuillsclllnque sigui uolueris in
quacumque regione uolueris.
Cum uollleris hoe eleua polum septemtrionalem supt:r orizonta in
mensurn latitudinis uille in qua hoe seire uolueris. Et uolue speram donee
prineipium gradus signi euius uolueris extTahere ascensiones Sil super orizonta
orientis. El signabis super gradul1\ eirculi equinoeeialis qui erit secum in orizonte
oricntis. Post hee uolue speram ad oeeidentem donce ascendat illud signum
totum et sit principium signi sequentis super orizonta orielllis. Et signabis super
gradum equinoeeialem qui tune erit in orizonte orientis. Et computa quod est
inter 2 nt>las. Et quod erit ibi de gradibus ostcndct numerum graduum
ascensionum signi iIIius in regione iIIa.
Capillllwn J'¡ In sciencia slellarum que l1umquam occulramur in
qllac/lll1que ltilla uolueris de slellis sigl1alis super speram.
Cum uolueris !loe cleua polum septemtrionalem super ofl~onta 111
mensura latiludinis uille in qua hoe seire uolueris. Post hec uolue speram
reuolucione una el omnes slelle quarum motus erit sub circulo meridiano inler
polum septemtrionalern el orizonta numquam occultabantur. sed erulll
sernpileme apparicionis in uilla illa el girabunl circlIlum inlegrutn super lerram.
Et omnes stelle quarum motus eril sub circulo meridiano inter polum
608quialquodJlJ'W X 613speramom.Af 614lincamjlincaSlinecXom.S 615super
om. S V JI W X gradumj gradus X
619.-620 Tilulum om. S L V Tilulum cap 34 S 619 uolueris om. V 623 afile exlrahere add X
scire Sil om. W 625 signum 0111. M W A X 629 iIIa om. S
63~31 Tilu/um om. L V Titu/um cap. 35 S 630 occultamurJ occutlabunlur X 632 super
orizonlaom.1' 634etS erilJenmll' 637erilJerunll'
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septemtrionalem el circulum equinoccialem ascendent el occident el apparebunt
el occultabunrur in uilla illa. El que ex eis eroo! propinquiores polo
640 septemtrionali morabuntur diucius super terram. El que ex eis propinquiores
eruo! polo meridionali sub terra diucius morabuntur.
Capitu/um 35 /11 scitmcia slellarlllll que flumquam uidebulllur in
quacumque lIiJ1a lIolueris de sIellis signalis super speram.
CUI11 uolueris hoc scire pone polUlll meridionalem super orizonta. El
645 computa ab ipso de gradibus circuli rncridinni in mensura graduum lalitudinis
uille in qua uolueris hoc scire. El signabis super locum in qua floielur numerus
cum incausto uel cum quocumque alio. Post hec ualue speram reuolucione una.
El stelle que mouebuntur sub circulo meridiano inter polum meridionalem et
inter notam numquam uidebuntur. sed eront sempiteme occultacionis in uiHa illa.
650 Et slelle que mouebuntur inter nolam illam et circulum equinoccialem uersus
alium polum in uilla illa uidebuntur. Et illud uariabitur secundum mensuram
uariacionis regionum, quia in uillis modice laliludinis slelle que non uidebuntur
in eis ero nI pauce ualde el in uillis magne latitudinis stelle que non uidebuntur in
eis eront multe.
655 Capitulllm 36 In scienc;a sleJJarum que uidebllllt/lr ;n l/ocle una duablls
lI;cibIlS, sciJicet, ;1/ uespere post occaSllm soJis in occidenle el ;n mane
pr;usqllam ascendat sol in oriente de steJlis proxim;s polo septenlr;onali, quando
fuer;t sol ;n signis meridionalibus.
Cum uolueris hoc in spera uidere eleua polum septemtrionalem super
660 orizonta in mensura lariludinis uille in qua hoc scire uolueris. Post hec uolue
speram donce gradus solis de signis meridionalibus sil super orizollta in
occidente. Et respice que stelle de stellis que sunt supra terram propinque polo
septemtrionali occident post eum. lile enim st'elle in nocle iIIa uidebuntur in
occidente post occasum solis. Adhuc uolue speram donee occultetur ulterius
665 gradus solis et occultentur eciam ille stelle. Et sit gradus solis super orizonta
orientaJem. Hoc facto uidebis quod stelle iIIe diu ascenderunt super orizonta
638 occidcnlJ descendent A 640 propinquioreslllppropinquiores L 641 polo om. V
642·643TilUlum om. L V Tilu/um ~ap. 36 S 644 scire om. L V Al Y IV A X meridionalem)
septentrionalem Al Y IV 648 meridionalem om. X 649 inler om. V ¡lIa om. M Y IV A 650
notarnl stel1am S illam om. S 651 mensuram S 652 regionum S nonJ nusquam X.
655-658 Tilulum om. L V títulum cap. 37 S 661 donec gradus solis Qm. S 662 respice]
aspiceX stellel stella Y poloj poli L 663 post eum add Ysecundum solero 664 occidentel
nOCle iI1a X el ocultetur· gradus solis om. S 665-666 el occultentur - ascenderunt om. A
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orientalem. antequam ascenderet sol. El ita iam apparuerunt in nocte una duabus
uicibus, scilicel, in uespere post occasum sotis et in mane priusquam ascenderet
sol.
670 Capitu/lIm 37 In sciencia sfel/arllm que lIidebUnfur il1 nocfe pasita per
totam noclem supra ferram de slel/is sigllatis supra speram illl¡jl/a pasita.
Cum uolucris hoc eleua polum seplemtrionatem super orizonta in
mensura latiludinis uille in qua hoc seire uolueris. El scito gradum in quo est sol
in nocte illa. Post hec uolue spemm donec gmdlls Circllli signorum in qua est sol
675 super o,;zonl. occ;dent.lem. El resp;ce que Slelle erunt super orizonl' or;ent.lem
de stellis signatis super speram uel prope orizonta. lile enim stelle in nocle illa
non occultabuntur in uilla iIIa, sed uidebuntur super orizonta lola nocte.
Capitu/ul1I 38 111 exlraccione hore il1 qua ascelldel quecllmque sfel/a
uolueris de sfel/is signalis super speram i1/ quaeuf1Ique ,¡jI/a el nocle uo/ueris.
680 Cum uolueris hoc eleua polum septemtrionalem super orizont'a in
mensura latiludinis uille in qua hoc scire uolueris. Et scito gradum in quo est sol
in nocle illa, post hee uolue speram donee sit gradus solis in orizonte occidenlis.
Et signabis super gradum equinoceialem qui tune erit in orizonle orienlis. Tune
uolue speram donec stella cuius uolueris scire horam ascensus Sil super
685 orizonlem orienlis. Et signabis gradum equinoceialem qui tune eril in orizonte
orientis. Tune computa quod esl inter 2 notas de gradibus. Et diuide numerum
eorum per 15. Et quod exibit ostcndet tibi horam noctis in qua ascendet stella illa
de horis equalibus. Et si uolueris hoe scire de horis inequalibus diuide numerum
graduum per quantitatem unius hore inequalis noctis iIIius. El quod exibit
690 ostendet tibi horam inequalem in qua ascendet stella iIIa nocte iIla in ¡lIa uilla.
667 antequaml quamquam S asccndcret] asccndet V iam am. M IVA in1amo ti "
670·671·Tilll/rllll om. 1, V repetil tiWfllm 37 S 672 hoc om. S 673-674 gradum. mal gradum
solis in nocte in qua hoc scire uolueris L Y IV ti am. V X 675 ante super add. L V Y W A sit
676 speraml pilam X
678-679 Ti/l/fum amo L V 679 quaeumque om. IV 680 in amo Al A 682 illa amo Al IV solis
bu S 686posl gradibus add Yequalibus 687 eoruml carum Al 688 ante el si uolueris aM
)' IV Hoc CSI uerum si stella asccndet posl occasum solis aul • si autem JII- ascendel ante. Post hoc
pone slel1am SUpe1' orizonlem orienlalem. El signabis equinoccialem ibidem. Pos¡ hoc uolue
sperarn donec gradus solis sit in orizonte occidentali. El signabis iterum equinoccialem ex parte
orienlis.. El tunc numcrum graduum inter duas nolaS equinocciales diuide pcr t5. El quod exibit
ostendet tibi pe!" qUO! horas stella ascendil ante occasus salis de horis equalibus si 0nI. If' 689
illius am. r
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Capilulum 39 In extraccione hore in qlla occidel queclIlIlque slella de
stellis signaris super ,speram in qlfacllmque /locte el in quacumque uil/a uoluerÜ'.
Cum lIolueris hoc eleua polum septemtrionarcln super orizonta in
695 mensura latitudinis uille illius in qua hoe scire llolueris. El scito gradum solis in
nacte ¡Ila. Et uolue speram dance erit gradus salís in orizonte occidentalj. El
stella cuius uolucris scire occaSlIS horam uideatur in spera super orizonta. El
signabis super gradum equinoccialem qui tune erit in orizonte orientali, gradu
salis tune existente in orizonte occidentis. TUlle uerte spcrarn donce stella sit in
700 orizonte occidcntali. Tune signabis gradum equinoccialem, qui erit in orizonle
orienlis. Post hec computa quod est inter 2 notas de gradibus. Et diuide illud per
15. Et quod exibil ostendet horam in qua oecidet stella illa in Ilocle illa el in uilla
illa. Et idern numerus qui exibit ex diuisione predieta oslendet horam slaeionis
stelle mius super terram in nocte iHa de horis equalibus. El si uolueris hoc in
705 hor;s ;nequal;bus, numcrulll graduurn cqu;nocdalern quelll d;u;s;st; per 15,
diuide per quanlilatem lInills hore inequalis llOClis illius. Et qllod exibil ostcndel
horam inequalem ad tempus occasus illius stelle in uilla illa el nocle illa et
IlUmerllrtl horarurtl inequalium stacionis suc super lerram.
Capiruhllll 40 Ad sciendlllll horam ascellSU.~ [¡me ue/ cuiuscumque sle//e
710 uO/lleris de sle/fis erraficis in qllacllll1que l/ocle el ill quaClllllqlle ui//a I/o/ueris.
ClIm lIol11eris hoe eleua polum septemtrianatern super orizonta in
mensura latitudinis uille in qua hoe scire uolueris. Post hec seilo gradum lune uel
stelle euius uolueris scire horam aseensus de gradibus circuli signorum et
latitudinem eius el lalus latitudinis eius. Et ualue speram dancc erit gradus ille de
715 grad;bus c;rcul; s;gnorurn sub I;nea Iller;d;e;. Post hoc computa de grad;bus
eirculi meridiani a loco gradus il1ius in mensura latiludinis lune uel slelle allerills
692-693 Ti/ufllm 01/1. L V 692 occidcl1 occidil Y IV A 693 post noele add. Y uolueris 697
scire om. L uidealur] uidebitur M l' IV A 698 oriemali] occidenla1c L V X 698-699 orizonle-
orizonte Qm. X 699 in l 0/11. V ame tune add. V et 700 ame erit add. V lune 701 post
gradibus add. Y l"qualibus ante per add. S quod 702 oslendel om. S occidcl] occidit A in
noctc il1a el om. A X 703 idcm1 il1e L Y IV ex] de V horam S 704 telle] terre S allte el si
uolueris add Y IV Hoe est uerum si slella occidit POSI oceasum solís. Si aUlem occidetur
(accidercI IV) ante. faecremus e contrario. Post hoc ponendo stellam super orizonlem
occidentalem el signando equinoceialem tune existente in orizontc orientis. Etenim (deinde W)
uolue speram donee gradus solis essel super orizontem oecidentis. Et signabis (signares 11') super
equinoccialem ex pane orientis. El tunc numerum inler duas ilIas nolas diuides ldiuideres IV) per
15. El hal>crelur intentum. in] de V 705 CQllinoccialem] CQllinoccialium S amo V 706 diuide
om. V 707 et nacte illa om. S
709-710 Tillllum om. L V 709001 quod X 710 uillal die S 712·713 Post hcc - scirc 01/1. A
713 uolueris] uis M. horaml gradum S 713-715 circuli signorum - de gradibus 011I. V 716
meridianil eius numcri A
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erratice in latere latilUdinis eius. Et signabis super speram in loco propinquo il1i
gradui in quo temlinabilur numerus. Locus enim ille signatus in spera erit locus
lune uel slelle iIlius erratice in iHa nocle. Post hec uolue speram donce sit gradus
720 solis in orizonte occidentis. Et signabis super gradum equinoccialem qui lune erit
in orizonte orientis. El uolue speram donee sit locus lune ue! stelle erratiee quam
signasti in orizonle orientis. Et signabis super gradum equinoceialem. qui tune
erit in orizontc orientis. Et eompula quod est ínter 2 nolas. Et quod est inter eas
de gradibus diuide per 15, si llolueris horas accensus illius stelle equales, uel per
725 quantit3lcm unius hore incqualis noctis iIIius, si llolueris horas ascensus cius
inequales. Et quod exibit ex di visione, utro!ibet modo operalus fueris, ostendet
tibi haram in qua asecndet luna uel slella illa errratica in lloete illa et uilla illa.
Capilullll1l 41 111 exfracciolle hore occaslIs cuillscl/lllque stelle uolueris
erratici in quacumque uilla el in qllacumqlle 110cle lIollleris.
730 Cum uolueris hoc eleua polum septemlrionalem super orizonta in
mensura latitudinis uille in qua hoe scire uolueris tempore qua luna uel stclla alía
erraliea appareat super lerram. Et seito gradum eius de gradibus circuli signorum
et latitudinem eius et latus latitudinis eius per almanac uel per alias tabulas
equando. Post hce uolue speram donee gradus stelle sil sub linea meridiei. Et
735 computa de gradibus circuli meridiei in mensura latitudinis Slelle in latere
latiludinis eius. Et signabis super speram in loco propinquo illi gradui in quo
finictur numerus. faeiendo ibi signum cum incausto uel CUIll alio. lila enim nota
est locus lune uel stelle erralice in spera. Post hec uolue speram donce sit gradus
solis in orizonte oceidenlis. Et signabis super gradum equinoccialem qui tunc erit
740 in orizonte orientis. Et u01ue speram donee not3 que ostendil locum lune in spera
uel stclle sit in orizonte occidenlis. Et signabis super gradum equinoceialem qui
tune erit in orizonte orientis. Et computa quod est ¡nter 2 notas. Et quod crit de
gradibus diuide per 15. El quod exibit ostendet horas equales oceasus lune ucl
stelle crratice et staeionis eius super terram. Et si uolueris hoe in horis
745 inequalibus fae predietam diuisionem eum quantitate uníus llore inequalis ilJius
717 afile illi add. S quod ¡lli] huic V 718lcrminabilur]lcrminalur Y 719 all/e locus add. A
quia cnim am. A ille amo M Y W 720-721 occidentis - in orizonlc om. W occidcnlis]
occidcntali l' 721 orientis] occidcntis S 721-723 Et uoluc - orizontc orienlis om. V 724 horasJ
horis L 725 ante ascensus add. l' inequales .:iusl illius M Y W 726 ex] poSt S 727 iIlal Qm.
S i1la' am. V mal} illis V injine (Jdd. V prenmatis
728-729 Ti/u/um 0111. L V 732 eius l 0JfI. M Y W 734 speram am. M 734-735 Et computa-
meridiei Qm. X 737 incausto) inc:lastoA ante alio add. V aliquo 739-740 El signabis - in
orizoote orientis om. A 740 tune am. l' 741 signabis) notabis Al ) 11' super gntdum om. Al Y IV
741-742 qui IUne cril in orizonle orientisl in parte qui aderit orienti M Y !JI 742 quod 1) quicquid
" 744 stacioois] stacionem L" A
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noctis. Et quod exibit ostendet tibi horas inequales occasus illius slelle el
stacionem eius super terram.
Capitulum 42 In sciencia allitudinis solis ;11 meridie in quaclImque uil/a
llo/lIeris.
750 CUJl1 uolueris hoe uolue polum septemtrionalem super orizonta in
mensura latitudinis ui[le in qua hoc scire uolueris. Et signabis super gradulll solis
in circulo signorum. Et llolue speram donee Sil gradus ilIe signatus sub circulo
meridiano. El computa quod es! inter ipsum el orizontem septerntrionalem uel
meridianum sibi propinquiorem de gradibus meridiani. ¡Jlud enim ostendet tibi
755 gradus altitudinis solis in meridie diei illius in qua sol es! in gradu signato in
uilla ¡Ila. El hec ahitudo uariabitur secundum uariacionem regionum. Et ideo
oportebit quod eleues polum in mensura latitudinis uil1e in qua hoe scire
uolueris.
Capitulum 43 In scieflcia maxime altitudinis cuiuslibet stelle de stellis
760 signatis super speram in quacumque uilla uolueris.
Cum uolueris hoc eleua polum septemtrionalem super orizonta in
mensura altiludinis uille in qua !loe seire uolueris. Post hec uolue speram donee
stella illa cuius uolueris seire maximam altitudinem Sil sub circulo meridiano. Et
respice cui lateri orizontis ipsa plus appropinqual. Et computa gradus in latere
765 illo de gradibus circuli meridial1i qui SUI11 inter gradum meridiani, qui ceeiderit
inter stellam et inter orizontem. Et quod exibit ipsum est gradus allitudinis
maxime quam potest habere slelta illa in uilla illa. Et !lec eeiam altitudo
uariabitur in terris uariis. Et ideo oportebit quod eleues polum in mensura
latitudinis uille in qua hoe scire uolueris.
748·749 Ti/ulum am. L JI 750 uoluel c1cua X super orizotl\a om. JI 751 ante mensura add. Y
quacumque super am. Y W solis 01/1. JI 754 mcridianuml meridionalcm X propinquioreml
appropinquiorem 1, ante meridiani add. Y IV circuli 754-755 sibi propinquiorem - in gradu
signatol qui cccidit super tcrram et inter orizontem. El quod exibit est gradus aJtitudinis maximc
quam potest habere illa stella ex cap. seq. A 756 hccl eciam A sccundum uariacioncm
rcgionuml in terris uariis 757 oportebit quod am. S eleuesl elcuabis S in mensura am. S
759-760 Titulum am. L JI 761 super orizonta al/l.L JI IV 762 altitudinis 01/1. A 763 illa) cius
S am. JI 765 meridiani l al/l. A meridiallF]meridianumA X cecideril] eecidit l' IV A occidit
JI Id 766 inter] super L stcllam]eam M Y IV terram X et am. L JI X ipsum 01/1. A 767
maxime al/l. A iJlall ista JI illa1)hac JI hec] est M am. A eciam om. M 768 ante variabitur
add YilIa
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770 Capitulum 44 /" sciencia diuersitotis que esl il1ter maximam altitudil1em
salis in die Ul10 il1 duabus uillis lIoriomibus lotitudinem.
Cum uolueris hoe elcua polum septemtrionalem super orizoma in
mensura latitudinis unius 2 uillarum in quibus uolueris hoe seire. Et uolue
speram donee gradus solis sit sub circulo meridiano. Et scies per hoe maximam
775 ahitudinern solis in die iHa. Post hec eleua polulll seplemtrionalem ucl dcprime
eum in mensura latitudinis uille aherius. Et uolue speram donec sit gradus saJis
sub circulo meridiano. Et propter hoe eeiam scies maximam altitudinem solis. Et
qllicquid diuersitalis iuut:llies inler duos numeros ipsum est diuersitas que est
inter maximam ahitudinem salis que est inter illas 2 uillas in die ilIa.
780 Copillllum 45 In sciel1cio loc; in quo esllOllls ol1nus dies UJIUS "alllrolis
ila quod se:c mens;bus est dies sine nocle el in aliis se:c mensibus esl f10X cominua
sine die.
Cum uolueris hoe eleua polum septemlrionalem super orizoma 90
gradus. Et tune eril polus in cenith capitis. Et circulus equinoecialis erit in loco
785 orizonlis. Et circulus celi in loco ill0 erit sieut circuitus mole in molendino. Et
scx signa septenllrionalia que sunt a principio Arietis usque ad principiulll Libre
erunl semper super orizonta. Et sex signa meridionalia que sunt a principio Libre
usque ad principillm Arictis erllnt semper sub orizonte in reuolucione spere. Et
qllamdiu sol erit in sex signis septemtrionalibus uidebilur continue super terram.
790 Et cum erit in aliis sex signis meridionalibus oceuhabitur semper. Et erunt sex
menses dies sine nocte. Et sex menses nox sine die. El erit totus annus dies unus
una eius medietas et medietas allera nox. Et hoe est in lalitudine 90 graduum.
770-771 Titulu",om. L V 771 altitudincmllatítudincm L Al)' A X 773 20m. A 714 per hoc)
quod Y allle maximarn add. V hWlC 776 eumJ ípsum L V M Y W A X 777 propter] per V
777-778 el quicquid diuersitatis inuenis om. S
780-782 Titulum OIPI. L V 780 unus om. M Y IV 781 in om. M )' W A X es! nox om. X
continua) contínue X 784 gradusl gradibus Y IV ante cenith add. V loco in~ am. L Y IV A X
785 circulusl circuitus A X in loco i1Io om. A anle sicut add. A ibi circuítus) circulus y Al
786 septentrionaJial alia A 789 septcntrionalibus - signis om. S ame uidebilur add. )'poIIt add
A sol 790 ame ocultabitur add. Y sol 792 una S ante eius add. A sciliccl altern.! alía eius
una V
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Capillllum 46 /11 sciencia 'erre el in qua stella aliqua nee ascendil IIce
occidit. sed slel/e que lIidebunluT in ea perpelliO uideblmlllr el que occultabUlI/llT
795 erllll/ in perpelullm occullate.
Cum uolueris hoc eleua polum septemtrionalem super orizonta 90
gradibus. El uolue speram. El tune uidebis quod omnes stelle que sunt super
orizonta circuibunt instar circuitus molarum super terram nce aliqua ex eis
occultabitur. El uidebis cciam quod stelle que sunl sub orizonte circuibunt quasi
800 circuitu molarum sub terra, nce aliqua earum ascendet. El illud eciam es! in
latitudine 90 graduum.
Capilulul/I 47 In scicllcia lerrarum in quibus esl dies sine l/ocle 24
horarum equalium.
CUlll uolueris hoe eleua POIUlll septemtrionalem super orizonta in
805 mensura 66 gradllllm. Post hec llollle speram. Et respice primum gradum Cancri
el uidebis quod non occultabitur in reuolucione ista. Et ideo cum sol fuerit in eo
erit dies naturalis integer absqlle nocte 24 horarurn eqllalium el cum fueril sol in
primo gradu Capricomi non ascendet in lota reuolucione. El ideo curn sol
intrauerit primum gradum Capricomi ent nox 24 horarum equalium sine die. Et
810 augebitur et diminuetur dies in aliis diebus anni ab hora una usque 24 horas. Et
hoc est in latitudine 66 graduum.
Capilu/um 48 In sciencia /oci in quo asce"dil Taurus allle Arielem.
Cum uolueris hoc eleua polurn septemlrionalem super orizonta in
mensura septuaginta octo graduum. El uolue speram et uidebis quod Taurus
815 precedet Arietem in reuolllcione spere. Et uidebis Arietem occidisse Thauro non
occidente. Et uidebis quod Aries ascendet post Taunull. Et hoe est quia Taurus
non oecidit in terra istius latitudinis. Aries autem occidit. El uidebis quod hoe
accidit propter causam istam.
793-795 Ti/ll/lIm am. V L 794 uidebuntur] uidenlur V 795 in en - ocultale] el que ocu1tanlur
uidenlur el ocuhafllur in pcrpclUum 797 superJ sub ¡\f )' IV A X 798 ante inSlar add. Al ad
800 carurn] ex cis L l'M Y W A X illudl iSlud V eciaml que A
802-803 Titulum am. L ,. 806 afile in add. A ucl rcuolucione ista] lena ilIa M l' W 807 ante
24 add l' per 808 allt~ reuotucione add M)' A iUa 810 augebitur el diminuclurJ augelur
dirninuilUr JI aliJe 24 add JI ad
811 Titll/llm om. L l' loci)lalitudinis" 812 super orizonta am. S 815 precedell precedit M
recedil A 816 quial quod)' 817 uidc:bis} uides "
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Capillllum 491" sciencia loei in qllo Irallsil sol super cenilh eapillll11.
820 Cum uolueris hoc eleua polum sept'emtrionalem super orizonta
quantaeumque altitudine uolueris dum minus 24 gradibus. Et computa ab
orizont'e super lineam meridiei 90 gradus. Et signabis super gradum ad quem
tenninabitur numerus tuuS. Ibi enim est cenith capitum terre iIIios. Post hec uolue
speram. tune uidebis quod gradus aliquis circu!i signorum transibit sub gradu
825 ,ignato. Et cum sol fuerit in gradu iHo zodiaci tran,ibit super cenith capitum
hominum terre illius. El hec esl regio cuius latitudo est ab uno gradu usque ad 24
gradus.
Capitu/wlI 50 /11 sciellcia lerrarum ill qllibus a/iqllo lempore anni nulla
res p"oicilllmbram el in quo lempore !loe cOl1lingil.
830 Ad huius noticiarn scito quod cum fucrit sol super cenith capitum in terra
aliqua eo tempore res nulla proieiet umbram cum sol pcruenit ad Iineam
meridiei. Sol enim numquam est super cenith capitum. nisi cum peruenit ad
lineam meridei. Et quando uolueris in spera uidere u¡lIam in qua res nulla
proiciet umbram eleua polum sinistrum uel dextrum super orizomem in
835 quaeumque altitudine uolueris dummodo minus quam 24 gradibus. Post hec
ualue speram. Et computa ab orizonte super Iineam meridiei 90 partes. Et
signabis in loco in quo tenninabitur numeros in ipso circulo meridiano. Post hec
uolue speram donee cadat sub nota ¡Ha gradus aliquis circuli signorum. lile enim
est gradus in quo cum fuerit sol !lulla res in meridie proieiet umbram in iIIa
840 rcglone.
Capilulum 5/ /n sciencia lerrarom in quibus enml umbre ex lalere una
la/11m" el earum in quibus erull1 umbre ex duobus laleribus el in quo /empare
erulll umbre meridionales el in qllo erull1 seplenlriollales.
Ad huius habendam noliciam scito quod in olllni uilla cuius latitudo eril
845 minus 24 gradibus umbre erunt ex duobus lateribus. Hoc est in septemtrionem et
in meridiem. In terris autem in quibus eleuatur polus septemtrionalis plus 24
819 Ti/u/um om. L V super] pcr V 821 ante quantacumque add. V in durn] durnmodo L V Al
Y W A X 822 gradusJ gradibus L etJ uel S 823 est om. S
828·829 Ti/u/um om. L l' 829 qua! alio Y W 830 sol 0"1. S 831 res nulla om. A proicietl
proiciit M Y om. X 832 pcrueniti peruencrit IV 833 an/e in spcta add. S hoc uillam) uilla S
res am. A 834 proicietl proiciit M proiciat W A 835 quam om. A 837 allte signabis om. Vet
tenninabilUrl tcnninatur Y W 839 proicicl) proiciit Al proiciat A X
841·843 Titulum am. L V 841 ex] a A 842 el) uel S 843 erunt om. V 844
habendamJhabendum V 845 minusl minor Y IV A 845·&47 ex duobus lateribus - erunl am. X
845 in' 0"1. /1
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gradibus crunt umbre septemtrionales. In terris uero in quibus eleuatur polus
meridionalis plus 24 gradibus, erunt umbre meridionales. El causa horum es!
quia quando erit sol super cenith capitum res nulla proiciet umhram. El quando
850 sol declinabit a cenith in septemtrionem erunt meridionales, quando autem
declinabit a cenith in meridiem erulll umbre septemlrionales. El clIm uolueris hae
in spera uidere eleua polum septerntrionalem super orizonta quantulll uolueris
dummodo minus 24 gradibus. El extrahe punctum cenith in circulo meridiano. El
uolue speram, tune uidebis aliquos gradus zodiaci declinantes a pUlIcta cenith in
855 me,;d;em, al;quos autem ;" septem";o,,em. Et eum sol fue,ü ;" al;quo grndm,m
declinantium a puncto cenith in meridiem erunt umbre septemtrionales. Cum
-6utem fuerit in gradibus zodiaci declinantibus a puncto cenith in septemtrionem
erunt umbre meridionales in meridie diei.
CapitululIJ 52 111 sciencia lerrarul/1 il1 qllibus eril sol supra capita semel
860 il1 al1no tantum el in quibll.5 eril 1I0c dllabus uiciblls el in quo tempore eril 1I0c.
Scito igitur quod in uilla cuius latitudo est 24 graduum sol semel in anno
erit supra capita. Et hoe est in ingressu solis in primllm gradum Cancri, si fueril
lalillldo septemtrionalis uel in ingressu solis in primum gradllnl Capricorni si
fueril latillldo meridionalis. In terris autem quarum latitudo est minlls 24
865 gradibus erit hoc bis in armo. Semel, scilicel, cum sol fueril in uno duorum
graduum zodiaci eqllidistancium principio Cancri uel principio Capricornio El
iterum cum sol fuerit in gradu altero et cum uolueris hoc in spera uidere, eleua
polum septemtrionalem in mensura lalitudinis quam lIolueris dummodo minus 24
gradibus. Et extrahe pllnclllm cenilh in circulo meridiano. El uolue speram et
870 uidebis duo puncta circuli signorum equidistancia principio Cancri transito sub
circulo meridiani qui est punctlls cenith. In regione alltem in qua transit super
847 post scplcntrionalcsadd. IV A tantum 847-848 in lerris - umbre meridionales om. M Y IV A
849 capitum om. S proiciet] proiciit M Y A X 850-851 in scptentrionem - a cenith om. S 851
post ccnith add. A X capitum 853 minus Om. V 854 aliquos'] alios L V Al Y IV A X 856 ante
cenith Qm. S puncto 858 diei om. A
859·860 Titlltum om. L V 860 in om. V 861 igitur] ergo V M Y IV Qm. A in 1 0m. y soll
solis X 862 supra] super LV 111 Y IV A 862 gradum] punclum Y 863 ante latitudo add. A eius
declinacio uel latitudo] declinacio M Y 864 quaruml in quibus V JI est] erit L V M Y IV X
865 scilicct] cnim V om. L cum] quando Y 866 ante principio add. VM a 867 altero om. S
uiderel scire 111 Y IV 868 qumn] quod V Al quantum X dummodo] de numero ame minus
add. Y fuerit ante 24 add. V quam 869 gradibus} graduum 870 transito] transire L V M Y
IV A X 871 circulo) puncto L V M Y IV A X meridiani] meridiano Y IV all/e In rcgione add. l'
CI similitcr uidebis duo puncta eiusdem circulo signorum equidistancia principio Capricomi
eciam transire sub punclO codcm meridiano, sciliccI qui est zenith
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eapita prima pars Cancri uel prima pars Caprieomi trnnsit solum pars iIIa super
capita et nulla pars alia de partibus zodiaei.
Capillllum 53 In accepcione solís a!liludinis in spera qllocumque
875 tempare et quacllmque hora uolueris.
Cum uolueris hoc accipe quartam partem annuli enei equa!em uni quarte
eirculi meridiani qui esl in speram. Et diuide ipsam in 90 partes equales et scribe
super eas numeras sicut scripti sunl in quarta circu!i meridiani. Et suspende
perpendiculum super 2 pinnulas que sunt in sede ut sic facias stare speram super
880 terram planam. Post hcc uolue speram donec gradlls solis sit in altum a terra. El
erige stiJum unum stantem pcrpendiclllariter super gradltrTl soJis ad angulos
recios et adhereat spere fortiter cum cera uel cum huiusmodi. Et e!eua polum
septemtrionalem super orizontcm in mensura !atiludinis lIille in qua es. Et tlolue
nunc speram nunc sedem spere. Et hoc tam diu doncc stilus direcle respicial
885 solem et nullam proiciat umbram super speram. Tune fae sistere speram in taJi
disposicione el auelle stilulll a loco suo. El signabis super gradum solis. El
appliea quartam annuli eneí quam accepisti super spernm, ita quod pars quarte
annu!i in qua scripta est unitas Sil super orizonta. El procedendo super gradum
solis tenninetur numerus eius qui esl 90 in qua parte assignatur punctus eenith in
890 spera. El tune respice quis gradus de gradibus huius quarte annuli eadat super
gradum solis. me enim gradus ostendet tibi numerum graduum ahitudinis solis in
uilla illa et in hora illa el scito ipsum.
Copilulllm 54 In sciencia quafluor domorum angularium.
Cum uolueris hoc extrahe altitudinem solis sicuI docui te in capitulo
895 precedenli. Post hee respiee quis gradus eirculi signorum est in orizonle orientali.
lile enim esl ascendens et gradus circuli signorum qui cecidil sub circulo
meridiei esl medium eeli, et gradus eiusdem circuli qui cecidet in orizonte
occidentali est occidens, el gradus qui cecidit sltb linea meridiei sub terra est
angulus terre el sic habes domos quatuor angulares, scilicel, primam et quartam
900 el septimam el decimam.
872 ante solum add. sol L V M r Ir A X ante pars add. S solum ante super om. S ¡Ila 873
parsl parle X om. L Al Y JI! A
874-875 Titulum am. L l' 875 anle el add Veril hoc 877 Elom. V 881 erigel eri S 882 el)
ut Y 885 proieiat) proicit Y 889 qui) om V JI' in qua panel ad panero in qua L V !ti r IVA X
890 de gradibus 0IIl. M )' A X 891 in OIPI. r A X 892 ame hora add. V hac iIIa' otn. V
893 Titulum am. L l' angulariuml angulorum Y A 896 cecidil) ceciderit L V Al A 897 est]in
X 898 ceeidit]ceeiderit L V Y IV A 899 el...el' 0171. S
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Capilu/um 55/11 e.:araccione cereraruIII domorum octo
CUlll uolueris hoe extrahc asccndens el scias quantitatem horarum
inequalium in die i1\a. El reduc ascendens inferius sub orizonta secundum
quantitatem 2 horarum inequalium de gradibus circuli equinoccialis. El respice
90S gradulll circutí signorum qlli caclet sub circulo meridiano. lile enim est
principiulll none dOlllllS. Post hec gradum circuti signorum qui est in orizonte
orientali reduc inferius sub orizonta secundum quantitatcm 2 horarum
inequalium de gradibus eqllinoccialibus. El rcspice gradum zodiaci qui cadet sub
circulo meridiano. Ipse est cnim principium oetalle domus. Tune reduc ascendens
910 ad orizonla orientis el fae quod angulus occidentis quí constituit principiurn
seplime domus descendat inferius sub orizonte oríentali secundurn quantitatem 2
horarurn inequalium de gradibus circuli equinoccialis. Et respice gradum circuli
signorum qui cadit sub circulo meridiano. Ipse enim est principium undecime
domus. Post hec gradum círculí qlli esl sígnorum ín orizonle occidentis reduc
915 ;nr.,;u, ,ub N;zonta ,eeundum qua,,,;tatem 2 horan,m ;nequa1;um de grad;bu,
equinoccialibus. Et respice quis gradus lodiaci ceciderit sub círculo meridiano.
Ipse ením est principíum 12e dornus. Et cum operatus fueris secundum
doctrinam huius capituli et precedentis, exibunt tíbi alíe domus quía ascendens
qui est princípium prime domus est contra septimam et secunda dOtnllS contra
920 octauam et tercia contra nonam el quarta contra decimam et quinta contra
undecimam el sexta contra 12am.
Capifulum 56 In exfraccione /inea meridie il1 quacumque I/illa ef il1
quocumquc loco uollleris.
CUll1 uoluerís hoe accipe altitlldinem solis sicut precessit supra
925 quinquagesirno tercio capitulo. Et scies ascendens. Et cum hoc feceris íam
disposuisti speram secundum silum debitum el disposicionem spere celestis
tempore illo. Tune rac cadere perpendiculurn llsque ad terram a loco conlactus
circulí meridiani el orízontis, in oríeme el occidente. Et signa ambo loca casus
perpendiculi ín terra. Et inter ilJas 2 notas in terra protrahe lineam rectam ab una
930 nota ad al;.m. Et ;l1a I;nea er;, ;n perpetuum hne. mer;d;e; ;n terra et;n loco ;110.
901 Tilll{¡w¡ om. L V 905·906 qui cadct - signorum om. S 907 orientali] occidentali S 909
lpse] i1Ia Y 910 orizonta orientis] orientcm 912 in~qualium om. S 911 caditl cadct L
cccidcrit V undccimc] quintc W A 916 cecideritl cadct V 920 quaJ1a contra dccimam om. M
y IV decirnam el quinta contra om. A
922-923 Tilufllm om. L V 922 meridici] meridiani M Y A X 923 local tempore V M Y A X
924 aeeipe] scire V preeessitj dictum est J' 92S sciesl scias l' sciens M W 926 secundum
01/1. S 927 eaderc] uidcre A 928 al1le in add. L V M Y IV A X seilieet oriente et occidentel
septentr;onc et mcridie Y W mane et meridie A
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Capitulum 57 Ad sciendulII direclum contra eiuitatem oracionis ex ol1llli
loco in qua fueris.
Cum uolueris hoc extrahe lineam meridiei in terra sicut didicisti in
capitulo precedenti. Et scito diuersitatcm que esl inter uillarn in qua es et inter
935 cíuítalem orienlís in longitndine. El ,espiee ex quo latere eríl hec diuersilas. El
computa a linea meridiei in latere iHo in mensura illius diuersitatis de gradibus
circuli orizontis. Et facies notam super locum ad quem terminabitur numerus. El
nOlabis in terra punclum direcle sllperposilum illi note. Et ab illo punclo
protrahcs lineam reetam llsqlle 3d punetum qui est in medio lince mcridiei fucte
940 in terra. In illo enim medio puncto debes ymaginari te situm esse et linea
protracta inter illa duo puneta ostendet tibi directlll1l eillitatis contra quam esl
orandum ex qllacumque uilla in qua fueris.
Capilulum 581/1 exlraceiolle loei lune uel cuiuscumque sfelle uolueris de
slellis erralicis ¡!lllocte in qua poteris accipere maximam allillldinem efus..
945 Cum uolueris hoe dispone lunam uel aliam qllamclImqlle stellam
uolueris de erraticis donce seias maximam altitudinem suarn in astrolabio uel in
quadrante. Post hec accipe in quadrante uel astrolabio altillldinem alicuills stelre
signate super speram. Et signabis numerum aftitudinis eius in gradibus quarte
annuli de qua locutus sum supra quinquagesimo tercio capitulo. El pone
950 extremitatem llllal11 quadrati in qua scripta sllnt 90 super pllnclum eenith in spera
et aliam extremitatem eills in qua seripla est ullitas, pone super circulum
orizontis. Et llolue speram et extremitatem il1am prediete quarte annuli in qua
seripta est llnilas, dummodo extremitas alia semper maneal super pllnclum cenith
donec stella fixa cuius accepisti alliludinem sit sub nola quarn fecisti in quarta
955 ammli. Post hec respíee quís gradus de gradibus circulí sígnorum cadil sub
circulo meridiano. lile est enim gradus lune uel stel1e erratiee cuius accepisti
ahitudinem maximam in tempore iHo.
931-932 Titulum om. L V 931 contra ciuitatem om. Y IV ex] in Y Id 934 ínler] 0"./. LA 935
ex] in V IV 936 in latcre íl10 om. S 939 pTOtrahcsJ prolrahe V
943-944 Tiwlum om. L V 945 ud] aUI V 946 suam] eius A 946-947 ucl in quadranlc om. V
948 in om. L Y W A X 949-951 pone - unilas om. Y 952 ame cxtrcmitatem add. L V 111 Y W A
X cciam 953 ame scmpcr add. L V M W A alia X Y ¡Ila 955 gradus om. V A cadit]cadat Y
IVA
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Capilulum 59 /" exlraccione latitudinis lime "el cuiuscumque alterius
srelle e"atice in "ocle in qua poteris accipere maximam a!tillldinem eius
960 Cum uolueris hoc scito gradum circuli signorum in qua es! luna uel slella
alía erratica sicut didicisti in capitulo precedenti. El signabis super ipsum. El
scito maximam altitudinem June uel stelJe alterius erratice el latus ¡lIius
altitudinis. El computa de gradibus circuli meridiani in latere altitudinis eius
secundum mensuram graduum altitudinis eius. El signabis in loco in qua
965 le<minabitur numerus. Post hec uolue spernm donec gradus zodiaci signatus qui
est gnldus June uel stcllc crrntice sil sub meridiano. El tune rcspicc sub qua gradu
meridiani cadit. El si cecideril sub gradu signata seilo quod stella ¡lIa erralica uel
luna non habet lalitudinem aliquam el quod motus eius est super medium circuli
signorum. Si uera ceciderit ad latus eius respicc in quo lalere ceciderit. Et
970 computa gradus qui sunt inter gradum meridiani sub quo cecidit et inler notam
quam prius fecisti in eodem meridiano. El ¡II¡ gradus su ni lat'itudo lune uel stelle
erratice in nocte illa in lalere in quo ceciderunt gradus illi a linea circuli
signorum.
Capitu/llm 60 /n sciencia ec/ipsis /une an injallibililer contingat in
975 mense in quo es..
Cum uolueris hoc scito Jatitudinem lune in nocte decima tercia, sicul
didicisti in capitulo precedenti. El si inueneris quod nullam habeat latiludinem et
quod max.ima ahiludo eius in nocle iIIa cadal super gradum aliquem circuli
signorum, scito quod luna eclipsabitur in mense illo. Si uero fuerit eius latitudo
980 plus uno gradu el qualuor minutis, scilo quod luna non cdipsabitur in ¡1I0 mense.
Si autem fuerit eius latitudo minor uno gradu et quatuor minulis ipsa eclipsabitur
absque dubitacione.
958-959 Titulum om. L Y %O scito] scire JI ,Id W A oll/e grndum add A accipe signorum
Qm. S A 961·962 sicut didicisti • altcrius erraticc om. X 961 ipsum¡ipsam L 965
Icrminabiturlterminatur A X 966 ante meridiano add Al Y IV A X circulo 967 caditjcadcl L Y
W A X post cadillldd. M Y nota 968 lalitudincm) altitudincm L JI Al A X super mcdium!
super mensuram JI M 970 meridianil meridianum W cccidil) cecidcrit L JI M r IV elom. l'
972 eecideruntJ ceciderit S 9n-973 a linea circuli signorum Qm. X.
974·975 Ti/u/um om. L JI 976 decima tercia) illaA 978 allitudo) laüludo Al Y cadat) cadel
JI 979 iIIol istoM W eiusl ei 981 minor] minus L Y Jo{ W S.A X 982 alUe dubilacione add
L M W..., omni dubitaeionel dubio A




Capitulum 61 /n sciellcia eclipsis solis utmm conlingal necessario in
mense in qua es
CUIn uolueris !loe scito sicut docui le supra 59" capitulo ¡atitudinem lune
in die uigesimo septimo. Et si ceciderit maxima altitudo ¡une super gradum
aliquem circu!i signorum seilo quod sol eclipsabitur absque dubitacione. Et si
non cecideril luna super gradum aliquem zodiaci tune haber latitudinem. Scias
ergo ¡atus [atitudinis. El respice si esl latitudo meridionalis uel scptemlrionalis,
Quod si fuerit septemtrionalis [atitudo el si fuerit minus uno gradu el 37 minutis
socias infalihiliter 501i5 eclipsirn fore ilIo mense. El si sum plus lino gradu el 37
minutis seilo quod non eclipsabitur sol ¡1I0 mense. Quod si fuerit latitudo lune
meridionalis et fuerit minus quadraginta septem minutis sol eclipsabitur absque
dubio. Et si fuerit plus quadraginta septem minutis in meridie proculdubio non
eclipsabitllf in mense illo.
1000
Capilulum 62 In sciencia gradus cuiuscumque slel/e uolueris de slellis
fixis 1I0n sigllatis in !lpera de gradibus circllli signorllll1.
Cum uolueris hoe dispone stellam cuius uolueris scire gradum in zodiaco
secundum maximam altitudinem suam. Et accipe in illo tempare altitudinem
alicuius stelle signate in spera. Et signabis eam in gradibus quarte annuli de qua
locutus sum supra quinquagesimo octauo capitulo. Et uolue speram donec sit
stella sub gradu altitudinis sue signato in dicta quarta annuli. Tunc respice quis
gradus circuli signorum cadit sub circulo meridiano. lile est enim gradus stelle
illills cuius accepisti maximarn altitudinem.
1005 Capitulum 63 In exlraccione lalitudinis cuiuscumque slel/e uolueris de
slellisfixis que non SUl/l signale super speram.
Curn uolueris hoc seito maximam altitudinem sLelle illius et latus
altitudinis. Et signabis eam in circulo meridiano in latere in qua esl. Scias eciam
gradulll stelle illius in circulo signorum sieut didicisti in capitulo precedenti.
983·984 Ti/I/fum om. L V 985 anle hoc add. A scirc selto] SCiTC Al 986 ell scito M
ahitudo] latitudine M latiludo Y 987 aJiquem om. M Y all/e scito add. L et dubitaeloncJ
necesario A 989 et om. L A ante meridionalis add. M solis uel scplcmtrionalis amo M 990
scptentrionalisJ mcridionalis Y ¡y A latitudo om S A ame fuerit add. V si uno om. V 992
scito] SlIperscr. A seias L V Y ¡y A X ante fuerit add. A autem 993 meridionalisl
scplentrionalis M Y ¡y A
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1009 gradum1gradus X
1006 superl in A
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Tune uolue speram dance sil gradus stelle sub circulo meridiano el si cediderit
sub nota maximc altitudinis quam recisti, scito quod stella ¡lIa nullam habet
latitudinem el locus eius est in linea medii signorum. Si llera ceciderit extra
nolam respice IOCUlll ubi ceciderit in meridiano. El computa quod es! ínter ¡lIum
locum el inter nolam quam fecisli de gradibus meridiani. El quicquid illud fuerit,
ipsum esl latitudo stelle in lalere ¡llo. Animaduerte el inucnies.
Capilulum 64 1/1 sciellcia dec!il/acionis sle//e cuiuscumque uolueris de
stelJis fixis quP non SUn/ signa/e super speram a circulo eqllinocciali.
Cum uolueris hoe scito maximarn altitudinem steJle ¡Ilius el latus eius. El
computa quantum ipsa es! in gradibus circuti meridiani in latere illo. Et signabis
super locum in quo terminabitur nllmerllS. Adhuc scito gradlllJ1 stelle illius in
zodiaco SiCllt didicisti supra sexagesimo secundo capitulo. Et uolue speram
donec gradus stelle in zodiaco sit sub linea meridiana. El computa quod es! inter
notam quam fccisti et circulum equinoccialem de gradiblls circllli meridiani. Et
quod exibit ipsulll ostendit numerum graduulll declinacionis stelle illills a linea
equinoccial!.
Capitu/wn 65 In sciencia declinaciollis cuillscumque stelle uolueris de
stellis non sigl1atis super speram a PUflcto qui est super cenit/¡ capilum in
qUllcumque uilla lIolueris.
Cum uollleris hoc signabis super punctum qui esl in directo capitum. Et
scito maximam altitudinem stelle cuills qlleris declinacionem ah illo puncto
cenith. Et computa de gradiblls circuli meridiani secllndum nllmerum maxime
altitlldinis sue. El signabis in loco in qua lerminabitur numerllS tllUS de gradibus
meridiani. Et computa quod est inter 2 notas de gradibus el nllmerus ille ostendet
tibi nllmerum graduum declinacionis stelle illius a Plll1Cto cenith in lIilla illa.
Explicit.
1010 tune.! el M r IV A 1011 allle sub add. IV A X signato
11l1iludineml altitudinem V A X afile signorum add. l' circuli
circulo inter om. V 10 15 ome animadverterc add. X al
ilIa am. M Y IV 1012
1013 ante meridiano add. Y
1016-1017 Ti/ulum om. S LV 1017 sunt om. M IV 841 il1ius om. L Y M A X 1020
terminabitur] terminatur A adhuc] ad hoc X 1021-1022 sicut didieisti - zodiaco om. 1023
mcridiani] meridionali S 1024 ostenditl ostendet M YA X
1026-1028 Tillllum om. L V 1027 non signalis] que non sunt signate L V M Y IV X 1030 mol
alio L 1032 temlinabitur] lemlinabit M tcrminalur IV A lUUS] ille A 1034 punctol punctis V
1035 Explicit] et sic est finis libri spcrc uolubilis lransluli V ExpJicit tractalus de spem uolubili
M IV Explicit tractatus de spera uolubili finitus anno Christi 1435° currente Y Expliciunt
ulilitatcs sperc solide A om. X
QlIS/a Mil Lucae De sphera 1I01llbilj 61
Appendix
Glossae, que exstant in margine codicis X (Vienna, Oester. NationalBibtiothek
5412)
147 Capitulorum sphere descriplio
154 Signorum circuli diuisio
157 Sectio equinoctialis in Zodiaclllll
160 Circuli sex diuidentes signa
163 Meridianus circulus
165 Orizon Cllm suis inscriptionibus
166 Diuersitas orientis et occidentis
169 Poli ignoti
177 Domicilia lune 28 mansiones
180 Stelle fixe
188 Poli eleuatio racione latitudinis
200 Celi reuolutio
216 Puneta terre respectu celi
217 Imaginatio celestiulll eirculorurn quo ad lerre circulos
224 Habitantes ad oriens
227 Habitantes ad septentrionem
229 ObliqulIs celi circuitlls
234 Obliquacionem in sphera lIide
240 Mola: circuitus
241 Pollls pro Zellith
286-287 Maior uariatio inter diem et noctem
349-350 Diuisio per 15 qua ad horas equales
377 Diuisio per 12 qua ad horas inequales
387 Ratio equalitatis hore per 15
393 Per 12 diuisio ad horas inequales
439 Arcurn diei stelle
448.449 lnuariabilis longitudo stelle ad gradum Zodiaci
459 Longitudo stelle ad gradum Zodiaci
462 Latitudo septemtrionalis uelmeridionalis perpetua
472 Declinalio ab equinoctiali inuariabilis et perpetua
475 Ad inueniendum Zenith
483 Distancia stelle a Cenith
487 Variacio declinacionis ad Cenith
498 Variacio altiludinis slelle iuxta regionum uariaciones
503 Latiludines orientis. Stelle uariacio. Oriens stclle septemtrionalis
519 Distancia stellarum inuariabililllll
62 R. Lorch - J. Maninez
532 Distancia duarum stellarum qua ad ortus
538 Que stelle simul oriantur el celum mediant
557 Variacio racione rcgionum
563 Gradus ascensionis stelle
567 Gradus occasus stelle
570 Gradus mediacionis celi stelle
571 Variacio ascensus graduum stelle ad regionem
579 Qui gradus nullam declinacionem ab equinocciis habel
580 Declinadu ... inuariabilis in omni regione
593 Latitudo ortus gradus scptemtrionalis meridionalis
596 Variacio lalitudinis regionis
724 Nota: Diuisio facta per 15 ad equales horas
725 Ad inequales notas horas
756 Yariatur altitudo solis
764 Computatio graduum in meridiano
768 Variabilis altitudo iterum
777 ota diuersirns maxime ahitudinis
784 Equinoctialis arizon
791 Dies medii anni
792 90 gradus latitudinis habel annum integrum pro die
793 Slelle nec oriens neque occidens
798 Molarum circuitus
811 Dies 24 horarum cum 66 gradibus eleuaris polum
812 De ortu Arielis
819 Ubi nulla umbra proiicitur
821 24 graduum eleuacio
846 Umbre seplemlrionales gradibus
848 Meridionales umbrc
851 Septerntrionales umbre
968 Latitudo quando nulla
